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This twenty-fifth volume in Erasmus's Opera omnia (ASD) contains Adagia
3501-4151, edited by Ari Wesseling (Amsterdam). The present volume is the
eighth within 'ordo' 11, that of the Adagia. The division into 'ordines' - each
'ordo' being devoted to a specific literary or thematic category - was laid down
by Erasmus himself for the posthumous publication of his works (see his letters
to Botzheim and Boece; cf. General introduction, ASD I, pp. x, xvii-xviii, and
C. Reedijk, Tandem bona causa triumphat. Zur Geschichte des Gesamtwerkes des
Erasmus von Rotterdam. Vortdige der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universitat
Basel, XVI, Basel/Stuttgart, 1980, pp. 12 sqq., 21-22).
In view of the edition of the Adagia a special Committee was founded, chaired
by Professor F. Heinimann (Basel). The 4151 Adagia are to be published in eight
volumes of 500 adages each (except for the present volume which contains the
last 651 numbers of the collection), followed by a ninth volume which will
include a general introduction, an edition of the Adagiorum collectanea and
indices.
The Adagia volumes that have appeared before the present volume (= tom. 11,
8) are: tom. 11, I (Adag. I-500; edd. M.L. van Poll-van de Lisdonk, M. Mann
Phillipst, Chr. Robinson; 1993); tom. 11, 4 (Adag. 1501-2000; edd. F. Heini-
mann, E. Kienzle; 1987); tom. 11, 5-6 (Adag. 2001-3000; edd. F. Heinimann,
E. Kienzle [Adag. 2201 ed. S. Seidel Menchi]; 1981). Volumes 11, 2 (Adag. 501-
1000), 11, 3 (Adag. 1001-15°0) and 11, 7 (Adag. 3°01-35°0) will be published in
the near future.
The Editorial Board and the editor of the present volume are grateful to all
libraries that kindly put books, photostats, microfilms, and bibliographical mate-
rial to their disposal. They wish especially to express their gratitude to a private
collector who prefers to remain anonymous.
Constantijn Huygens Instituut
Postbus 90754
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Adagiorum chiliades. Venetiis, Aldus Manutius, mense Septembri 1508, fb 249Y (Adagium 3535, Auris
bataua = p. 36, L 434-P. 44, 1. 477)·
Adagiorum opus. Basileae, Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius, mense Martio 1533.
Ex. Gemeentebibliotheek Rotterdam
Adagiorum opus. Basileae, Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius, mense Martio 1533.
Ex. Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam
INTRODUCTION
I The Genesis and Growth ofthe AdagiaI
In 1500 Erasmus returned to Paris nearly penniless after his first stay in England.
Poverty prompted him to compile and to complete within a few weeks a collec-
tion of 820 proverbs and expressions, which he provided with short comments.
His sources were classical, mainly Latin, authors. For Greek proverbs he drew on
the collection by Diogenianus. Other Greek writers were only known to him
through translations and quotations in works by Italian humanists. 2 The Adagio-
rum collectanea, printed by Johannes Philippi at Paris in the summer of 1500, was
Erasmus' first publication.3 An enlarged edition comprising 838 adages appeared
in 1506 and was to go through over thirty unaltered editions during his lifetime.4
He dedicated his collection to his pupil and patron William Blount.5
This slim book was the nucleus which was to develop, from 1508 onwards,
into the voluminous Adagiorum chiliades. As these collections have little in com-
mon, the text of the Collectanea is not taken into account in the present edition
of the Chiliades. It will be incorporated in the final volume of our edition.6 Our
commentary, however, does refer to it where appropriate.
The transformation of the Collectanea into the folio volume of the Adagiorum
chiliades was due to Erasmus' stay in Italy. There he gained access to all Greek
authors who had hitherto appeared in print and also to a number whose work
was only available in manuscript form. A guest of Aldus Manutius in Venice in
1508, he was well received by the publisher and his Greek circle. He was supplied
with manuscripts of Plato, Plutarch, and Pindar, of Aelius Aristides, Pausanias,
and Athenaeus, of Eustathius' commentary on Homer, not to mention two
proverb collections.? Drawing on this wealth of new sources Erasmus managed to
I The following outline is based on that by F. Heinimann and E. Kienzle, ASD 11,4, pp. 5-8. See
also M. Mann Phillips, The :Adages' of Erasmus, Cambridge, 1964, and T. Payr's introduction to
Erasmus, Ausgewahlte Schriften, VII, Darmstadt, 1972. The first modern study was the dissertation
by T.e. Appelt, Studies in the Contents and Sources ofErasmus' Adagia, with particular reference to
the first edition, I500, and the edition ofI526, Chicago, 1942.
2 See F. Heinimann, Zu den Anflingen der humanistischen Paroemiologie, in: Catalepton. Festschrift
fUr B. WJss, Basel, 1985, pp. 158-182.
3 BB E. 54; see Epp. 126 and 127.
4 BB E. 56-81 and 83-88.
5 See Epp. 126 and 211 (also in ASD Il, I, pp. 21-26), and below, p. 101.
6 ASD Il, 9. Henceforth Adagia refers to the Adagiorum chiliades (entitled Adagiorum opus in the
editions of 1526, 1528, and 1533), Collectanea, to the Adagiorum collectanea.
7 See Adag. 100I, LB 11, 405 C-D; D.J. Geanakoplos, Byzantium and the Renaissance: Greek Schol-
ars in \7enice. Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to ~stern Europe,
Hamden, Conn., 1973\ pp. 256-278. On the proverb collections see ASD Il, 4, p. 12.
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expand his materials within eight months to over seven times the size of the Col-
lectanea. In September 1508 there appeared at the Aldine press the Adagiorum
chiliades tres ac centuriae fire totidem, comprising 3260 (more exactly 3271)
adages.8
This first edition of the Adagiorum chiliades (which we indicate by the siglum
A) was pirated by the Basel printer Froben in 1513.9 The high quality of the lat-
ter's edition (s), with its many corrections in the Latin and, especially; the Greek
text of the Aldine edition, must have prompted Erasmus to travel to Basel in 1514
and to consign all future editions of his work to Froben.IQ Two further reprints of
the Aldine edition, published in 1514,II had no influence on the history of the
text. Froben's pirated edition (s), by contrast, became the basis for the first
authorized Basel edition, 1515 (B).12 Besides corrections, additions, and fresh
translations of Greek quotations, it included digressions on contemporary issues.
A number of adages had in fact grown into real essays. Some of these were also
published separately by Froben, namely, Sileni Alcibiadis (Adag. 2201), Scarabeus
aquilam quaerit (2601), and Dulce bellum inexpertis (3001).13
Erasmus continued to revise and expand his collection. By the time of his
death in 1536, Froben had published seven more editions, each revised and
enlarged, in 1517!I8 (C), 1520 (D), 1523 (E), 1526 (F), 1528 (G), 1533 (H), and
1536 (1).4 The most important editions are those of 1526, 1528, and 1533. Between
1508 and 1536 the number of adages increased from 3260 to 4151, and the text of
the original corpus was steadily enriched and revised.
Very few publishers risked a reprint edition of the voluminous and costly work
during this period. Two unauthorized editions appeared at Lyon, issued by
Gryphius,15 and one at Venice, printed by Sessa.16 Since Erasmus was not
involved, they have no relevance to our editorial project. Nor does a second
Aldine edition, which was published in 1520 without Erasmus' knowledge. It was
a mere reprint of the Froben 1517!I8 edition.I?
8 BB E. 89. See Ep. 21I (also in ASD II, I, pp. 21-26).
9 BB E. 90. Beatus Rhenanus seems to have instigated this reprint; see F. Hieronymus, Beatus
Rhenanus und das Buch, in: Annuaire des Amis de la Bibliotheque Humaniste de Stlestat, 1986, pp. 63-92.
10 The corrections were no doubt due to Johannes euno, an expert in Greek, who worked in Basel
from the end of 1510 until his death in February 1513. On this Dominican see M. Sicherl, ]ohannes
Cuno, ein Wegbereiter des Griechischen in Deutschland, Heidelberg, 1978, pp. II9-I6I. - For the curi-
ous way in which the manuscript of the first authorized Basel edition (B), originally intended for
the Parisian publisher Badius Ascensius, wound up in the hands of Froben, see Alien's note on Ep.
283, 11. 152-164 and J. Huizinga, Erasmus (2nd German ed.), Basel, 1936, pp. 95-99.
11 By Ioannes Machiochus at Ferrara (BB E. 91) and Thomas Anshelm at Tiibingen (BB E. 92).
12. BB E. 93. See Ep. 269 (also in ASD Il, I, pp. 26-32).
13 BB E. 259 and 212.
14 BB E. 94, 96-98, 100-102.
15 Sebastian Gryphius, Lyon, 1528 (a reprint of F, see BB E. 99) and 1529 (based on G; not men-
tioned in BB; see AlIen, Ep. 2135, nJ. 20). See H.L. and J. Baudrier, Bibliographie Lyonnaise, VIII,
Lyon-Paris, 1910, pp. 46 and 50.
16 Proverbiorum seu Adagiorum chiliades, Melchior Sessa, Venice, 1522; see M. and P. Grendler, The
Survival ofErasmus in Italy, in: Erasmus in English 8 (1976), p. 15.
17 BB E. 95; see Ep. 1349, 11. 15-16.
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Publishers did issue abridgements of the popular but expensive work. Hadri-
anus Barlandus was the first to compile an epitome, which appeared in 1521 from
the press of the Louvain printer Dirk Martens. I8 Over fifty different epitomes fol-
10wed.I9 As they have no relevance for our edition, they have not been taken into
account.
Among the complete editions that appeared after Erasmus' death we should
mention the Basel edition of 1540 (Omnia opera, vo!. II = BAS) and the Leiden
edition of 1703 (Opera omnia, vo!. 11 = LB). Both contain new errors, but also a
number of corrections. The only intermediate edition to be mentioned here is
that published in 1558 by Henricus Stephanus (s.l., but Geneva), which includes
his useful Animaduersiones in Erasmicas quorundam adagiorum expositiones. 20
11. The Present Edition
I. Text
Since the 1536 edition (I) represents the last version of the Adagia approved by
Erasmus, it has been chosen as the basic text. Unfortunately, I is marred by a rel-
atively large number of errors. In those places where these could be corrected by
comparison with one of the previous editions (A-H) , the correct reading has
been printed, with due notice in the apparatus criticus. A large number of errors
(printing errors and false corrections) in the later editions must in fact be
ascribed to compositors or correctors, not to Erasmus himsel£2I Those errors in I
that are probably due to Erasmus have been preserved.
The present edition allows the reader to follow the successive stages of expan-
sion through which the text acquired its final form. To this end sigla have been
inserted in the text. Each section has been marked (at its beginning) by the siglum
of the edition in which it appears for the first time. For example, the siglum [.F]
indicates that the passage following it appears first in the 1526 edition. Obviously,
the text of each section is given in the final form as represented by 1. Variant
readings in the earlier editions have been recorded in the apparatus criticus.
For the handling of the orthography and the use of punctuation the reader is
referred to the General Introduction in ASD I, I, p. xix. Literal quotations from
sources used by Erasmus and his translations of Greek passages have been italicized.
As regards the passages in Greek, accents, breathings and iota subscripts have
(with a few exceptions) silently been brought into conformity with modern
usage. Even errors due to itacism and interchanges of 0 and U) have usually been
corrected (with due notice in the apparatus criticus), since these may be due to
18 See Ep. 1204.
19 See BB E. 140-194.
20 BB E. II3.
21 See ASD II, I, p. 8.
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compositors or correctors. On the whole, however, wrong Greek forms have been
retained. Both these mistakes and Erasmus' translations show that his proficiency
in Greek, though increasing considerably from 1508 onwards, remained limited
when compared with his mastery of Latin.
Whenever Erasmus gives precise source references, book and chapter are indi-
cated in the last edition, sometimes by Roman numerals,22 sometimes by written
out ordinals. This arbitrary alternation has been retained in our text. We have
likewise preserved the references to the Iliad and the Odyssey as they are given in
I; both epics are referred to in the Froben editions, sometimes by lower-case,
sometimes by capital letters.
Full verse-lines have been set on separate lines. The same applies to incom-
plete verses that are followed by translations in full verses. Quotations from Pin-
dar and from choral songs, however, have been printed as prose.23
Marginal notes (these occur in the editions H and I only) have been incorpo-
rated in the two Indices adagiorum. The sidenotes are of two kinds: I. the title of
a given adage in a different word-order; for example, in the margin of 3608
"Malo asino vehitur" there appears in H '~sino ma. ve." (for '~ino malo vehi-
tur"); 2. a proverbial expression which has not been presented as a separate item,
but is quoted within the discussion of a given adage; for example, in the margin
of 3554 "Ignarium dare" there appears in H and I "Stimulis fodere". The marginal
notes were intended to serve a technical purpose, namely, to facilitate the compi-
lation of the index. The Index prouerbiorum secundum ordinem alphabeti had in
fact been enlarged in the 1528 and 1533 editions (G and H).24
Each of the adages has a Roman numeral in the printed editions. For the sake
of convenience these have been replaced with Arabic numerals. The adage
"Vento viuere", for instance, is no. III within the ninth centuria of the fourth
chiliad [I~ IX, Ill]. This corresponds with the modern notation no. 38°3.
2. Apparatus criticus
As has been noted, the final edition (I) is the basic text. The apparatus criticus
gives the variant readings of the earlier editions authorized by Erasmus (A-H)
and of autographs if available. Corrections in the Froben edition of 1513 (s), the
copy-text of which was the Aldine edition of 1508 (A), have also been recorded,
since Erasmus adopted most of them in the subsequent editions. (Readings of s,
are recorded only when s differs from A. )
Spelling variants have on the whole been ignored. The apparatus does give,
however, orthographical variants of proper names and of Greek words. 25
22 Erasmus' autographs reveal a distinct preference for Arabic over Roman numerals.
23 See ASD II, I, p. 10.
2.4 See ASD II, 4, p. 11.
2.5 With the exception of breathings, accents, and iota subscripts. See also ASD II, I, p. 11 and II, 4,
p.lO.
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Specifics features of the apparatus criticus of this volume are given at the end
of the introduction.
3. Commentary
The commentary gives the sources used by Erasmus.
The sources on which he drew for proverbs and metaphors vary widely,
including both an impressive variety of ancient authors and such humanists as
'Ermolao Barbaro, Poliziano, Beroaldo the Elder, Alciato, and Brassicanus.26 His
main sources for Greek adages were ancient and Byzantine proverb collections
(Zen~bius, Diogenianus, Apostolius)27 and lexicographers (especially Suidas,28
Stephanus of Byzantium, Pollux, Hesychius, Harpocration). He also used the
scholia collections on Theocritus, Aristophanes, and Pindar, and the commentary
on Homer by Eustathius. He drew extensively on such Latin compilers as Festus,
Nonius Marcellus, Varro, and Gellius; he also consulted the commentaries by
Donatus and Servius. In all these secondary sources, phrases and expressions are
frequently defined as proverbial.
The text of the passages quoted by Erasmus differs frequently from that in
modern editions. In these cases the commentary gives the modern text (in paren-
theses) after the source reference. For example, in Adag. 3554 the following phrase
from Seneca is quoted: "ignarium dabo" (line 691). That modern editions read
"linguarium dabo" is indicated in the following way: Sen. Benef I~ 36, I (691
linguarium). Erasmus' variant readings stem partly from the early editions used,29
partly from alterations and mistakes. Whenever it is possible to shed light on the
origin of a variant reading, relevant information is added to the source reference
and the modern text form. For example, Adag. 3599, 1. 180 Plin. Nat. XI, 136 £
(180 micantes: nutantes v.I.); Adag. 3691, 1. 174 Plato Phaedr. 241 d (174 apva~
&yanw(j~v: apva qnAou(j~v v.I.). The abbreviations used are the following: v.I.
(varia lectio), codd. (codices), ed. (editio), edd. ven. (editiones veteres), vulg.
(vulgata lectio). Where appropriate and feasible, we refer to the edition used by
Erasmus. For example, Adag. 3895, 1. 15 Plaut. Pseud. 1244 (15 Ulixem: vicit ed.
Mediol. 1500); Adag. 3797,1. 79 Theocr. 15, 38 (Tou-r6 xa Erna~~: va~. XaAQV dna<;
ed. 1516),3°
In the Adagia Erasmus refers to over 250 vernacular proverbs and expressions
in order to illustrate a given ancient adage or to point out that it lives on in his
own day. Only occasionally does he specify the vernacular he has in mind. In
most cases, it seems only natural to assume that he refers to his mother tongue.
In a number of cases, he may also have thought of an expression in German,
26 See Heinimann, Zu den Anfiingen der humanistischen Paroemiologie (above, n. 2) and ASD 11, I,
4, 6 ad indicem. For Alciato and Brassicanus see below, p. 13-14.
27 See ASD 11, I, p. 14; 11, 4, p. 12.
28 We maintain this traditional name, which was also used by Erasmus.
29 In the volume at hand there is no evidence that Erasmus used manuscripts.
3° For a more detailed account see ASD Il, I, pp. 14-15 and 11, 4, pp. 12-13.
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since it seems plausible that he picked up at least some German phrases and
expressions during his stay in Basel and Freiburg. It is true, though, that there is
little hard evidence for this assumption. For the sake of brevity, whenever Eras-
mus refers to the vernacular without further specification, I usually quote the
Dutch original only. German equivalent expressions can be easily found in
WH.D. Suringar, Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke
uitdrukkingen van zijnen tijd.
III Adagia 350I-4I5I
F-I I. Editions
For the present volume, which contains the final part of the Adagia (35°1-4151),
the relevant editions are those of 1526 (F) through 1536 (1),31 The edition of 1526
(F) ends with adage 3535, that of 1528 (G) with 3658, that of 1533 (H) with 4146,
and the final edition (1) ends with 4151.
1t, X. 2. Autograph materials
In addition to the editions mentioned, three sets of autograph materials have
been examined.
Two copies of different editions of the Adagia are extant which bear extensive
marginal notes in the hand of Erasmus. In the first volume, a copy of the 1523
edition (E), Erasmus wrote additions and revisions that were largely incorporated
in the subsequent revised edition of 1526 (F). The history and the provenance of
the volume, which came to light at an auction in 1990, is as yet obscure.32 It has
passed again into a private collection. We refer to it by the siglum n.
The second volume is a copy of the 1526 edition (F) in which Erasmus wrote
additions and revisions to be integrated in the edition of 1528 (G). The volume,
which is part of the Chigi collection in the Vatican Library (ms. Chig. R. VIII.
31 Adag. 3535 (Auris Bataua) is a special case. It appears already in the early edition of 1508 (A), in
which it is the final piece. See the head-note in the commentary, pp. 36-37, and the concordance,
at the end of the volume.
As noted above, I is the basic text of the present edition. The copy that I have used is in the
Bayerische Staatsbibliothek at Mtinchen, sign. 2° L. eleg. m. 36 c; see 1. Bezzel, Erasmusdrucke des
I6. Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken, Stuttgart, 1979, 80.
P Erasmus presented the volume to his Dutch secretary Nicolaas Kan (Cannius), as the latter
attests in his ownership inscription; see ASD Il, I, p. 12. See also the catalogue of the auction held
at Sotheby's, London, 20th November 1990 (Continental and Russian Books and Manuscripts, Sci-
ence and Medicine), pp. 207-217.
Some of the separate (inserted) autograph slips that are kept in the Stads- or Athenaeumbiblio-
theek at Deventer originally belonged to the volume under discussion. The same is true of some of
the inserted slips that have wound up in the volume discussed in the following (x.); see Michelini
Tocci (n. 33), Appendice I, nrs. IQ, 12, 17, 18, 20, 23, 27.
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62), has been studied by Luigi Michelini Tocci, who was the first to realize its
exceptional value.J3 We refer to it by the siglum x.
Finally, I have perused a large manuscript volume (MS), which deserves sepa-
rate discussion.
2. I. Enlarging the Adagia: the supplement ofI533
MS 2. I. I. Ms. Copenhagen GI. kgl. Saml. 95, 2°
The 1533 edition represents a major stage in the expansion of the Adagia, its main
novelty being a supplement of 488 adages (3659-4146). Of more than half of this
material rough drafts in Erasmus' own hand are extant in a manuscript volume
which is kept in the Royal Library (Det kongelige Bibliotek) at Copenhagen.
Ms. Gl. kgl. Saml. 95, 2° is a folio volume of 253 leaves. It is almost entirely in
the handwriting of Erasmus. fu already noted, it includes drafts of adages which
appear for the first time in the edition of 1533, nrs. 3659-3935,34 4075, 4080, and
4131-4140. The adagia section is preceded by a list of writings by Athanasius,
drafts of Ecclesiastes I and De praeparatione ad mortem; it is followed by notes on
Seneca, notes on Augustine, 52 letters, and a copy of Erasmus' last will.35 The
leaves are not always correctly arranged; not merely single leaves, but groups of
leaves are displaced. With the exception of one letter, no part of the manuscript
shows signs of having been used for printing; it bears no trace of printer's ink or
casting-off marks. Concerning the arrangement of the volume, AlIen argues per-
suasively that it is "a congeries brought together almost haphazard by some one
desirous of gathering and yet hardly heeding what he gathered: as for instance
Lambert Comannus, Erasmus' last secretary, might have laid his hands hastily on
such papers as he could find after his master's death." It is a souvenir-volume, as
Reedijk puts it, who credits the Base! executioners of Erasmus' will with its
arrangement (pp. 348 f.).
The leaves have been numbered by pencil by a later hand. I shall focus on the
section containing the adages, ff. 80-150a. It consists of the following parts:
A. ff. 80-112. Adages, namely, 3781 (only the final part) through 3935. The leaves
have an original folio numbering in ink, running from 27 through 56. There is a
33 1. Michelini Tocci, In officina Erasmi. L 'apparato autografo di Erasmo per l'edizione I528 degli Ada-
gia e un nuovo manoscntto del Compendium Vitae, Roma, 1989. Just like the copy mentioned above,
the volume was given by Erasmus to Nicolaas Kan. Michelini Tocd also traces its more recent his-
tory. It may be noted here that both copies (1t and x) were unknown to the editors ofAdag. 1501-
3000 (ASD I1, 4, 5, 6). This explains why the autograph materials under discussion have not been
taken into account in those volumes.
34 The Ms. bears no trace, however, of the following adages: 3751, 3774, 3857, 3873, 3877.
35 The Ms. was first described by AlIen, Op. ep. Ill, App. 13, pp. 630-634, and subsequently by
c. Reedijk, Three Erasmus Autographs in the Royal Library at Copenhagen, in: S. van cler Woude, ed.,
Studia bibfiographica in honorem H de la Fontaine lferwey. A Collection ofEssays and Studies in Bib-
liography and Allied Subjects, Amsterdam, 1966, pp. 327-334. For some additional notes see
E. Petersen, Notes on the §rasmus-Autograph ms. GL KgL Saml. 95, 2° with a survey ofthe letters, Cahiers
de l'Institut clu Moyen-Age grec et latin (Universite de Copenhague), 54 (1986), pp. Il7-I28.
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change of hand in this original numbering from 39 onwards: the numbers 27
through 38 are in the hand that compiled the indices (see below), whereas the
numbers 39 through 56 are written by Erasmus.
There are four inserted leaves or, rather, slips of paper, each containing an addi-
tion (f. 88, f. 94, before £ 100, and £ Ill). F£ I04-I05f are blank.
B. £ 113. Address sheet of a letter to Erasmus, r. blank, v. "Verae Theologiae et
omnium bonarum litterarum Instauratori Opt. Max. et Patrono suo incompara-
bili D. Erasmo Roterodamo. Friburgi Brisgoiae." Reedijk has identified the hand
as that of Gilbert Cousin (Cognatus), who was Erasmus' secretary from the end
of 1530 to the autumn of 1535.36
C. f£ 114-115. "Index nouorum prouerbiorum", in the hand of Cousin, as Reedijk
has established, except for one entry added by Erasmus. F. 115v is blank, except for
a hasty scribbling by Erasmus, "Tollere dig. 699. in Tul. 37", to which I will
return below.
FE 116-117. A second index of adages; by Cousin, but with a number of entries
added by Erasmus. Both indices refer to the adages in parts A. and D.
D. f£ 118-144. Adages 3659 through 3781 (only the first part; there is a break in
the text of no. 3781, on £ 144V ). F. 118 has the title "prouerbia noua". The leaves
have an original numbering in ink, in the hand of Cousin (as appears from a
comparison with the handwriting of the indices); the numbers run from I
through 26.
F. II9 is an inserted leaf of smaller dimensions, on which Erasmus wrote an
addition.
E. f£ 145-146. Adages, namely, 4131 through 4140.
F. f£ 147-150a. Adage 1493, ''A Dorio ad phrygium", being a new version of an
earlier adage first published in 1536. The first leaf has the number 513, in the hand
of Erasmus, referring to p. 513 of the 1533 edition of the Adagia. F. 150a is blank.
Each section consists of one or more quires.37
The foliation makes clear that parts D. and A. originally formed a continuous
whole. It was somehow broken up into two parts, which were then separated
from one another.
36 For Cousin see F. Bierlaire, La famiLia d'Erasme. Contribution It L'histoire de L'humanisme, Paris,
1968, pp. 97-100; Contemporaries, I, S.V.
37 There are faded signatures in an early hand throughout the volume, running from b (f. 4), c, d
and so on through mm. In the section containing the adages they are found on the following
leaves: 80, 89, 93, 100, 106, n8, 125, 131, 141, 147, 15I.
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Within this original unity (D + A) a break can be discerned, which allows us
to identify two successive stages in Erasmus' work. To illustrate this I shall refer
to the original folio numbers written in ink. The break occurs between f. 38 and
£ 39, that is, between 3855 "palmarium facinus" and 3856 "Commouere sacra".
This is evidenced by the indices, the first of which refers to the adages on f£ 1-38
(that is, from 3659 "Ibyci equus" through 3855 "palmarium facinus"), whereas the
second index refers to the adages on f£ 39-56 (that is, from 3856 "Commouere
sacra" through 3935 A~~wvEuEcr6ca). Thus, when he arrived at 3855, Erasmus
handed over leaves 1-38 to his secretary for the purpose of indexing. Leaves 39-56
represent the next stage of his work. A further chronological distinction can be
made with respect to the latter section. The entries added by Erasmus to the sec-
ond index indicate in fact that the adages concerned represent a later stage.38
Parts E. and F. are separate units, as is apparent from the two indices, in which
there is no reference to any of the adages in E. and F. It may be assumed that the
adages in part E. are of a later date than those contained in D. and A.
When were these materials written and how do they relate to the printed
editions? The materials contained in parts A., D., and E. are rough drafts of
adages which, after further elaboration and revision, were included in the
enlarged Adagia edition of March 1533 (H). They were composed, then, between
September 1528 (the date of the previous edition, G) and March 1533. It may be
further assumed that the indices and at least the adages on f£ 93-II2 (39-56) were
written after Cousin entered the service of Erasmus in late 1530. On the whole
there is a considerable distance between the autograph materials and the printed
versions. Erasmus must have revised and supplemented the drafts in quires no
longer extant.
2. I. 2. Erasmus J handwriting
Erasmus' handwriting in the Copenhagen manuscript has been aptly described as
extremely fluent and is in many places so hurried and nonchalant that a certain
amount of decoding is required. The main problem, as AlIen observes, is the vowels,
which are often so alike that the only guide is the sense.39 Even Erasmus' secretary
sometimes had trouble deciphering his master's hand. As the Index proves, Cousin
misread "Inuida" for "Iucunda", "mulis" for "malis", and "parcit" for "parat".40
38 The entries in question are the following: ''Angina vinaria" (3702), "Securim iniicere" (3867),
"Sale nihil vtilius" (3868), "ad vinum diserti" (3870), "Fumosae imagines" (3879), "Saliares cenae"
(3881), "Falsum probrum" (3882), "capillis trahere" (3884), "In herbis" (3899), "Luto IutuIentius"
(3911), "Ferrum et flamrnam" (3913), "post homines natos" (3915), "post hominum memoriam"
(3916), "fors domina Campi" (3919), "Fulmentum" (3920), "Scramptae" (3922), "Ex phelleo"
(3923), "In foro veritas" (3924), "Nullam corporis partern" (3929), and "Vestigiis inherere" (3932).
39 See Reedijk (above, n. 35), p. 334 and AlIen, p. 634, who also gives details on Erasmus' orthog-
raphy.
4° FE 114-115; cf. the titles ofAdag. 3827, 3762 and 3756. Cousin's elegantly written indices contain
just three more copying mistakes, namely wj't"o~poii'J for lXu't"o~oii'J, "addimi" for "adimi", and the
omission in one case of "est".
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Clearly; a successful reading depends not only on one's familiarity with Erasmus'
hand, but also on comparisons, where possible, with printed sources and on one's
acquaintance with his style.
2. I.3. Erasmus' working method
2. I.3. I. Major interventions: selecting and suppressing
The manuscript offers a rare opportunity to study Erasmus' working method.
Moreover, a comparison with the printed editions reveals the presence of unpub-
lished materials.
As already noted, the adages in MS are rough drafts. The inherent additions,
deletions, and corrections are recorded in my apparatus criticus. In the following
I discuss a number of major interventions and editorial notes.
Since the materials were compiled with a view to a new, enlarged edition of
the Adagia, it is not surprising to find scattered notes in the margins of the man-
uscript that refer to the most recent, 1528 edition, both by Erasmus and his assis-
tant Cousin. Erasmus deletes a digression within the text of 3712, noting that it
should be transposed and added to an adage already published (no. 1778) in the
1528 edition (£ 132r "Huc non pertinet, sed pag. 572"). Accordingly, we find the
digression inserted into no. 1778 in the 1533 edition (see ASD 11, 4, p. 198, 1. 71-
200, 1. 88). Incidentally, we can now make sense out of Erasmus' note "Tollere
dig. 699. in Tul. 37" (f. 115). It may be paraphrased as follows: "The expression
'tollere digitum' (see p. 699 in the 1528 edition) is also found in Cicero." The
number "37" probably refers to a leaf in a Cicero edition.41 In reading through
Cicero's Verrinae Erasmus had come across the expression "tollere digitum". He
had discussed a similar expression in an adage already printed (2314) and hence
refers to the relevant page of the 1528 edition. In the 1533 edition we find the
Cicero passage (Verr. 2, I, 54, 141) as a new addition in the proper place (Adag.
2314; see ASD 11, 5, p. 248).
Some ten interventions reflect the intention to avoid repetitions. Cousin
reminds his master twice that a given adage already appeared in the 1528 edition.
He does so concerning the following adages: "Arcem e Cloaca" (£ 100V: "Est
impressum pag. 934"; see Adag. 3494, Arcem ex cloaca facere) and "Prestat vni
malo inuolui quam duobus" (£ 141v: "est impressum pag. 870"; see Adag. 3136,
Praestat vni malo obnoxium esse quam duobus). Accordingly, both drafts have
been deleted.42 Cousin also connects "In caput tuum" with a similar adage in the
4I The reference is not to the Aldine 1519 edition of Cicero's orations, but presumably to the Basel
1528 edition of his collected works (not seen); see ASD 11, 6, p. 529, n.1. 326.
42 The deleted texts differ in wording from their printed counterparts. MS ( 100Y "Arcem e Cloaca.
Si quis hominem vilissimum nulliusque rei admoueat ad summum magistratum, aut rem con-
temptissimam laudibus immodicis vehat, dicitur arcem e cloaca facere hoc est ex eo quod infimum
est, summum. Arx enim honestissima pars est ciuitatis in edito sita, cloaca per obscuras humilesque
vias excipit totius ciuitatis sordes / M. Tullius in oratione." [in edito sita add.] The source is Cic.
Plane. 95. - MS ( 141Y "Prestat vni malo inuolui quam duobus. Idem in eadem fabula. ev~ [for Evt]
~UVEX.e:cretX~ xpe:~'t''t'ov ~ auo~v xtXxo~v". The source is Aristoph. Eec!. 1096.
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1528 edition, advising his master to include the new quotation in it (£ 138Y:
"Impressum est pag. 951 sed hic locus addendus est"; see Adag. 3588, In tuum
ipsius caput). Erasmus followed his secretary's advice.
Erasmus has deleted other adages as well, apparently because similar expres-
sions had already been printed. The deleted texts usually differ in wording from
their printed counterparts. The following examples illustrate these discrepancies.
"Sponsi vitam viuis" (£ 144Y ). The source is Aristoph. Av. 16I. See Adag. 1869
(Sponsi vita; ASD II, 4), of which Suidas is the original source. MS:
Sponsi vitam viuis. Nu(.Lep~ou ~~ov ~llv id est sponsi vitam <vi>uere dicebatur
qui laute splendideque viueret, vel quod sponsi sub nuptias omnia magni-
ficentius nitidius ac sumptuosius adornent vel quod tales fuerint sponsi
penelopes. Aristophanes in auibus u!J-d~ (.LEV flplX ~1j'1'E: VU(.Leptwv ~~ov sponsi
quidem profecto vitam viuitis.
"Vulnus emere et salem" (£ 14IV). The source is Arist. Rhet. 11, 1399 a. See Adag.
2525 (Oleum et salem oportet emere; ASD 11, 6), the original source of which is
a humanist translation of Aristotle's treatise. MS:
Vulnus emere et salem. Aristoteles libro rhetoricorum 3. [!] disserit de
vicioso dilemmate quod statim in aduersarium retorqueri potest quali vsus
fertur hierea dissuadens filio ne apud populum verba faceret. Si iusta inquit
dixeris homines oderunt te, sin iniusta dii. Non est igitur agendum cum
populo. Retorquet autem hunc in modum. Si iniusta loqueris, homines
amabunt te, si iusta dii. Est igitur loquendum apud populum. Hic subiicit
philosophus 1'ou1't a' Ecrd 1'lXU1'O 1'4) AE:YO[.L€Vcp, 1'0 ~AXO~ 7tp~lX(j'elX~ XlXt -rou~
&AlX~ id est Hoc autem idem est cum eo quod dicitur, Hulcus siue vulnus
emere et salem. quum ex eadem re coHigitur et malum et mali remedium.
Sal enim rodit pus hu1ceris.
"Calceus non toUit podagram" (£ 12IV ). See Adag. 3377 (Non liberat podagra cal-
ceus). The source of both versions is Plut. Mor. 465 a. MS:
Calceus non toHit podagram. Plutarchus in libro 7tE:pt 1'1l~ E:UeU!J-~lX~. 1\AA' 0
7tOAAcX.X~~ ~x'YJxowc.; f.Lv'YJ(.Love:UE:~~, ~~ oo1'E: 7tOacX.yplX~ &7tlXAAcX."t'-rE:~ XlXA"t'~XW~,
oo-rE: OlXX1'UAW~ 7tOAU"t"E:A~~ 7tlXPWVUX~lX~, Ol)'t"E: a~cX.OYJ(.LlX XEeplXAlXAY~lX~ id est Sed
quod frequenter audisti, meministi, quod nec calceus podagra, nec annulus
[IJ preciosus reduuia, nec diadema capitis dolore liberat.
Erasmus has also deleted the expression ''Aquam cribro" (£ 103r ; the source is
Plaut. Pseud. 102, as appears from the preceding adages), since he had discussed
it in Adag. 360 (Cribro aquam haurire; ASD II, I). He left the tide "De vmbra
que est delphi<s>" (£ 97V ) without any elaboration (leaving a large blank space),
apparently realizing that he had discussed the passage (Demosth. 5, 25) on an ear-
lier occasion. It is part, in fact, of Adag. 252 (De asini vmbra, ASD II, I, p. 364,
11. 509 f£). He also deleted the adage "In omnibus leporibus. EV 7tam AlXywm~ id
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est in omnibus leporibus" (£ 135r ), which he takes up and elaborates later on
(£ 13sr); see Adag. 3741 (In leporinis).
Erasmus suppressed other materials as well, apparently on the ground of their
resemblance to adages printed previously. The texts concerned are the following:
"Apud nouercam queri" (f. 106r ). See Adag. 3452. The source of both versions is
Plaut. Pseud. 313 fE MS:
Apud nouercam queri. Apud Nouercam queri dicuntur qui frustra con-
queruntur, nihil impetraturi. Matres flectuntur filiorum precibus, nouerce
non item. Ita Ballio in pseudolo plautina, Nam istuc quod nunc clamitare
non esse argentum tibi, Apud nouercam querere. Leno pro se supposuit
nouercam, eoque pseudolus subiicit. Eho, numquid tu huius nupsisti patri.
"Nunquam ex<p>ugnabit vrbem" (£ 126r ). See Adag. 3434 (Capere ciuitatem).
The source of both versions is Plato Soph. 261 b. MS:
Nunquam ex<p>ugnabit vrbem. Apud Platonem in Sophista, hospes
Theaetetum animans ad persequendum fortiter quod instituerat, eo quod
qui ad leuiores illas difficultates aut heret, aut resilit, nunquam perficit ali-
quid in eo quod est disputationis caput, axoAij 7tOU inquit 'TO XCl'T& 7tClPO~­
f,L~Cl'J A8YOf,LE'JO'J, 0 Y8 'Tmou'TOe; OC'J7t0'T8 EAO~ 7t6A~'J id est Talis vix vnquam
sicut prouerbio dicitur ex<p>ugnabit vrbem. Cognatum est illi quod alibi
retulimus, Timidi nunquam statuerunt tropheum [Adag. 1525].
The phrase "In quod oportuit" (f. 138V) is devoid of any comment, except for the
marginal note ('Vide plutarchum in nephelis". The source of the phrase is Aristo-
phanes, as appears from the adages that precede it, more precisely Nub. 859
"Qa7t8p rr8p~XA€1Je; de; 'TO OEO'J &7tWA8aCl. Erasmus had already included this line in
Adag. 2181 (Ad id quod erat opus; ASD 11, 5). The words "Vide plutarchum"
refer no doubt to Plutarch's biography of Pericles (22, 2-23, 2 and 32, 3-35, 5),
which gives full information on the events leading up to the conviction of Peri-
cles on a charge of embezzlement, in spite of his words E~c; 'TO OEO'J &'J~AwaCl
't'OaClUTCl 'T<X.ACl'J'TCl. 43
The adage OAOEX~VOe; (f. 9~) is somehow related to Adag. 4081. MS:
OAOEX~'JOe;. qui moribus erant inamoenis et asperis oAoEX~'Jo~ <dicebantur>.
quum enim tria sint genera EX~'Jwrum [!J, tertium quod magnitudine excel-
lit OAO€X~'JOc; dicitur.
I am at a loss as to the sources of two titles that have remained without any elab-
oration, namely, "propius accede" (f. 93 r ) and (~d epicyclia", on which Erasmus
notes: "vide leschas" (f. 101V; the reference is perhaps to the close ofAdag. 3536).
43 There is no reference to PIm. Per. in Adag. 2181. For the phrase see also Zenobii Athoi proverbia,
ed. W BiihIer, IV, Gottingae, 1982, 33.
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Finally, in the margin of the adage "Censoria virgule!' (£ 134v ; see Adag. 3726)
there is a note "palmam preripere", which refers to Adag. 204 (Palmam ferre).
More substantial is the adage ('Lacon", which Erasmus deleted since he
thought it better to include it in the Apophthegmata (f. 121f "ponatur inter apo-
phthegmata". It is, in fact, part of that collection, though not of the first edition,
which was published in 1531 (enlarged editions appeared in 1532 and 1535). See LB
I~ 361 A-B.
Lacon. Quidam ambientes amicicie fedus inire cum Lacone, volebant se
quocunque vellet vinculo astringere, quo certius esset, amiciciam fore syn-
ceram. quibus ille, vna est inquit de amicicia certitudo, si etiam volentes
ledere non possent. Nam reliquae omnes prorsus infirmae sunt. Conuenit
cum illo Chilonis, sic habendum amicum, vt cogites illum posse fieri
Inlmlcum.
Finally, students of Thomas More will find it intriguing that Erasmus suppressed
the name of More's daughter Margaret (see Adag. 3733). More had fallen into
disgrace with Henry VIII by 1352. Perhaps Erasmus suppressed the reference out
of consideration for his patron Charles Blount, who was a courtier of the King.
The order of the adages in MS has on the whole been preserved in the printed
edition. Erasmus has transposed about seven items.
2. I. 3. 2. Looking up and verifYing
While jotting down newly found expressions Erasmus sometimes adds brief notes
("vide... ", "oprt", "quere locum"), which serve to remind him or his assistant that
a passage needs to be checked or looked up. For instance, he suspects that the
expression "pieriam phrygius", of which he mentions only the source, already
appears in the printed edition (f. 122v "Vide nam puto excusum"). His suspicion
proved unfounded. Accordingly, Plutarch's moving story of Pieria appears for the
first time in the 1533 edition (Adag. 3973, Vt Phrygius amauit Pieriam). Referring
to an anecdote about a smart Irishman, Erasmus reminds himself to add it in
full, or at least to reconsider the passage (f. 134f "OPrl"). Accordingly, the story is
included in the 1533 edition (3724, Myconiorum more).
2. I. 4. Using contemporary sources: a case ofplagiarism
In collecting adages Erasmus also relied on contributions of fellow humanists, of
whom he used both published works and written suggestions. In this connection
three humanists deserve separate discussion, namely, Brassicanus, Alciato, and
Bonifatius Amerbach.
Ioannes Alexander Brassicanus (Ko!' 15°0-1539) was initially on friendly terms
with Erasmus, who honored him in 1522 by making him an interlocutor in his
colloquy 'Apotheosis Capnionis'.44 A publication by the younger German, how-
44 ASD I, 3, pp. 267 ff For Brassicanus see Contemporaries I, S.v.
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ever, became the source of a conflict. In 1529 Brassicanus published a small col-
lection of 128 adages and 18 Pythagorean precepts (Proverbiorum symmicta.
Quibus adiecta sunt Pythagorae symbola XVII!), which he modestly presented as a
mere supplement to the Adagia. He also sent a copy to Erasmus himself The lat-
ter, however, was rather annoyed at the little book, in which he discerned a few
materials already present in his own volume.45 He then used and even pillaged
Brassicanus' work for the 1533 edition. Twenty-eight of the newly added adages
are in fact taken from or inspired by it, without any mention of the author's
name.46 When the enlarged edition was in circulation, Erasmus went so far as to
accuse Brassicanus of plagiarism, alleging that he had stolen about thirty proverbs
from the Adagia. This chicanery must have embittered Brassicanus and
prompted him to break off relations.47
Erasmus was more generous towards Andrea Alciato. Paying tribute to the
Milanese jurist in the Adagia (3836), he selected 12 expressions from De verborum
significatione (Lyon, 1530), which he elaborated for the 1533 supplement.48 His
Basel friend Bonifatius Amerbach, a legal scholar himself, who acted as an inter-
mediary between Erasmus and Alciato from 1519 onwards, had referred him to
Alciato's treatise in a brief letter, written in October 1532.
Amerbach did more. Along with his letter he sent a lengthy list of proverbs
and expressions, taken from the Corpus iuris and other ancient sources.49 Erasmus
selected ten items from this list for the 1533 supplement.5° He did thank Amer-
bach for his suggestions in a private note, but he never mentions his name in the
Adagia. 51
3. The end ofthe Adagia
Whereas the 1533 edition stands out in the development of the Adagia through its
massive supplement (nrs. 3659-4146), the last and final edition (1536) gives only
45 See Erasmus' reply to Brassicanus, Ep. 2305 (April 1530).
46 Erasmus also added materials from Brassicanus to adages already published; see Heinimann's
note, ASD 11, 4, p. 305, n.l. 547. In the present volume, the following adages are at least partly
taken from or inspired by Brassicanus: 3574, 3665, 3669, 3688, 3689, 3692, 3701, 3710, 3714, 3718,
3727, 3731, 3741, 3819, 3829, 3858, 3867, 3887, 3903, 3906, 3928, 3935, 3970, 4110, 4112, 4120, 4123,
4124.
47 Ep. 2810 (14 May 1533), 11. 49-54 "Brassicanus aut concepit certas iras, aut pudore obrutus est.
Iactarat non deesse quod colligeretur post Erasmum, quum triginta fere prouerbia sumpserit ex
meis. Desiit ad me scribere, quod facile fero. Nihil enim illius epistolis stomachantius." - For Er.'
attitude towards plagiarism see also Adag. 4116 (Herciscere), n. 11. 228-229.
4
8 See Adag. 3675-3677, 3721, 3725, 3836-3838, 3853, 3860, 3932, 3957. - For Erasmus and Alciato
see Adag. 259, ASD 11, I, p. 369, nn.ll. 603 and 6n; Contemporaries I, S.v. Alciati.
49 The rough draft of the letter and the list are kept in the Offentliche Bibliothek der Universitat
Basel, Ms. C. VIa. 73, ff. 25-27. Amerbach's barely legible notes cover two large sheets. The letter
is printed in Die Amerbachkorrespondenz, ed. A. Hartmann-B.R. Jenny, IV; Basel, 1953, no. 1683 (c£
AlIen, Ep. 2730). For Amerbach see Contemporaries I, S.v.
50 See Adag. 3662, 3801, 38°5-7, 38°9-11, 3813-14.
51 Erasmus' note appears in Die Amerbachkorrespondenz (above, n. 49), IV; no. 1684; AlIen, Ep.
2710.
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five additional items. Erasmus must have paid relatively little attention to his col-
lection in his last years. This assumption is corroborated by the fact that the
additions and alterations made in I in the texts of adages already printed previ-
ously are very few and in fact far fewer than those made in, for example, H.p
One might surmise that Erasmus was fully taken up by his laborious work on the
Ecclesiastes, but he had finished this manual in August 1535. Perhaps we may infer
that the ageing humanist had grown tired at last of working on proverbs.
Two observations may be added concerning the structure of the collection as
a whole. Erasmus marked the beginning of each chiliad (and those of several cen-
turiae) by longer, essay-like adages. 53 The fourth chiliad, for instance, opens with
the famous essay "Duke bellum inexpertis" (3001). However, he did not apply
this structural device to the later sections (3501 f£). Nor did he mark the close of
the volume in its definitive form by any special device. Whereas the end in the
early editions is marked by his eulogy of Holland, this practice was abandoned in
the 1528 and subsequent issues.54 It is striking that the last edition trails off at the
end, having as its final item just a casual quotation without further elaboration.
The Adagia, the work of half a lifetime, is an unfinished, or rather, an open-
ended book. The author himself, for that matter, was aware of the provisional
character of his work. 55
4. Apparatus criticus
Since the final edition (1) has been chosen as the basic text, the apparatus criti-
cus gives the variant readings of the earlier editions authorized by Erasmus and
those of the autographs 'Tt, X' and MS.
Spelling variants in the earlier editions have been ignored, so as not to encum-
ber the apparatus. In fact, they reflect the orthographical practice of the Froben
firm rather than that of Erasmus himself The apparatus does give, however,
spelling variants of proper names and of Greek words (with the exception of
breathings, accents, and iota subscripts).
Spelling variants in the autographs have as a rule been recorded. The follow-
ing survey56 gives a number of recurrent features not mentioned in the apparatus.
e for ae: Erasmus mostly writes e (without cedilla) for ae, e.g. ceterum, grecus (very
rarely with cedilla), pre, preterea, sepenumero, hec, que, quedam, queso, questus,
querere, herere, estimare, cedere, premium, celum, edes, filie, male, Cesar, hebreus,
Atheneus, Alceus.
One may further note editio (aeditio H 1).
52 See the other Adagia volumes in ASD n. As regards Adag. 3501 ff. the additions concerned are
only five in number (see 3548, 3634, 3650, 4073, 4142). There is just one revised version (3694).
53 See above, p. 2; ASD n, I, p. 17 and p. 303 n.
54 For details see the head-note on Adag. 3535.
55 "in hoc argumenti genere corrigendi locupletandique nu11us est finis", he remarks in his preface
to the 1526 edition, Ep. 1659, ASD n, I, p. 33, 11. 268 f.
56 See also ASD II, 5, pp. 17-18.
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e for oe: cepit,fedus (adj.), fetus, citharedus,penus (Carthaginian),penulus next to
poenulus (title of Plautus' comedy).
Note femina, cenare (foemina, coenare H 1) and coelat (caelat H 1).
ci for ti: e.g. amicicia, iusticia, vicium; ti for ci: speties.
Note delicie, negotium, negotiatio, negotiari (delitiae, negocium, negociatio, nego-
ciari HI).
litterae, litterati, oportunus, oportunitas (literae, literati, opportunus, opportunitas H
1); haut (haud H 1); simulacrum, pulcrum (simulachrum, pulchrum H 1).
Note solemnis (solennis H 1).
Erasmus usually distinguishes between quum (conj.) and cum (prep.).
4. I. Abbreviations used in the apparatus criticus
add. (= addidit) indicates an addition by Erasmus in one of the autographs. The
additions in question are interlinear and/or marginal, or, in a few cases, written
on a separate slip.
del. (= delevit) indicates a deletion by Erasmus in one of the autographs.
corr. (= correxit) indicates a correction by Erasmus in one of the autographs.
om. (= omisit or omiserunt) indicates in most cases readings (often entire passages)
which do not occur in autographs or editions before H.
* * *
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A: ed. pr. Venet., Aldus, mense Septembri 1508 (BB E. 89).
5: ed. Basil., 10. Frobenius, mense Augusto 1513 (BB E. 90).
B: ed. Basil., 10. Frobenius, 1515 (BB E. 93).
C: ed. Basil., 10. Frobenius, mense Nouembri 1517 / anno 1518 (BB E. 94).
D: ed. Basil., 10. Frobenius, mense Octobri 1520 (BB E. 96).
E: ed. Basil., 10. Frobenius, mense lanuario 1523 (BB E. 97).
F: ed. Basil., 10. Frobenius, mense Februario 1526 (BB E. 98).
G: ed. Basil., 10. Heruagius et Hier. Frobenius, mense Septembri 1528 (BB
E. 100).
H: ed. Basil., Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, mense Martio 1533 (BB
E. 101).
I: ed. Basil., Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, mense Martia 1536 (BB
E. 102).
LB: ed. Lugd. Bat., :P. vander Aa, Opera omnia, t. II, 1703.
MS: codex Gl. kgl. Saml. 95, 2°, propria manu Erasmi exaratus (Hafniae,
Bibliotheca Regia).
n: ed. Froben. anno 1523 prodita (E) propria manu Erasmi correctionibus et
additamentis instructa (bibliotheca priuata).
x: codex Chigianus R. VIII. 62 = ed. Froben. anno 1526 prodita (F) propria




CHILIADIS QVARTAE CENTVRIA SEXTA
PLENIS YEllS 35°1
Passis velis plenisque velis agere dicuntur qui toto impetu summoque conatu
moliuntur aliquid. Ita M. Tullius Pro domo sua ad pontifices: Quid tandem? Si
tu in illis reipublicae tenebris caecisque nubibus et procellis senatum a gubernaculis
deiecisses> populum e naui exturbasses, ipse archipirata cum grege praedonum impu-
rissimo plenis velis nauigasses - si quae tum promulgasti constituisti promisisti vendi-
disti perferre potuisses> qui locus terrarum vacuus extraordinariis fascibus atque impe-
rio Clodiano fUisset? Hactenus Cicero. [H] Philostratus in Polemone: 'End OE
IQ ~XOUcrEV EUcppcX.Tou TOU Tup[ou, nA~pE:(j~V ~(jT[mc; EC; T~V Exdvou Cp~AO(jOCP[(xv &cpijXEV,
id est Posteaquam audiuit Euphratem Tyrium, plenis Yetis ad illius phitosophiam se
contulit. [.F] De similibus figuris alias nobis non semel dictum est.
[.F] PECVNIA ABSQYE PECVLIO 35°2
Apparet olim fuisse prouerbium inter agricolas iactatum Pecuniam sine peculio
15 fragitem esse. Refertur Pandectarum libro trigesimosecundo, titulo De legatis et
I CHILIADIS QVARTAE CENTVRIA SEX-
TA G-l: CHILIADIS QVARTAE CEN1V-
RIA SEXTA, sed imperfecta F.
3)01 Otto 1856.
3 Passis velis E.g. Cic. Tusc. I, 49, II9.
plenis velis Cic. Dom. IO, 24.
4 Cic. lac. cit. (4-5 Si quae turn; 5 cum sena-
turn; 7 plenissimis velis nauigares; 8 ecqui
[Halm: (sed) qui codd.] locus orbi terrarum).
9 Philostr. lilt. soph. 25, 536, p. 46 Kayser.
12 alias Adag. 317 (Velis equisque), 318
2 plenis G-l: plenissimis F.
5 tu F-H: vt 1.
(Remis velisque), 333 (Vela ventis permit-
tere), 1224 (Summis vti velis); see also Proleg.
xiii., ASD 11, I, p. 68, 11. 489 f£
3502
14-15 Dig. XXXII, 79.
15 Dig. loco cit. (16 quae ibi; 18 repositos habet;
18 quidam; 19 et audisse se rusticos; 20
peculium; seponeretur).
20 ADAGIA 3503-3506
fideicommissis, capite Si chorus: His verbis: 'quae mobilia mea erunt, do, lego'
nummos ibi repositos, vt mutui darentur, non esse legatos Proculus ait, at eos quos
praesidii causa sepositos habet, vt quibusdam bellis ciuilibus factitassent, eos legato
contineri,. et saepe audisse rusticos senes ita dicentes: pecuniam sine peculio fragilem
20 esse, pecuniam appellantes quodpraesidii causa reponeretur. Retulimus alibi prouer-
bium quod admonet ne totam substantiam vni credamus naui, ne nihil supersit
vnde damnum sarciatur, si nauis interierit. Ita solent senes summam aliquam
seponere, ne nihil superesset, si res incendio, bello aut furto peritet. Si libebit
adagium alio deflectere, poterit accommodari ad eum qui non omnia consilia sua
25 communicat amicis aut qui felicitatis summam non ponit in rebus extrariis, sed
in animi bonis, vt illis casu perditis habeat quo confugiat nec despondeat ani-
mum. Quod enim proprie nostrum est 'peculium' dicitur. Ea vera demum pro-
prie nostra sunt quae fortuna non potest eripere.
[F] RANA CVM LOCVSTA 35°3
30 Impar certamen expressit hac figura Theocritus in Thalysiis:
BcX.TPrt.X.OC; as 7tOT' &xp[art.c; (;)C; 1"r.c; €.p[crSw,
Sic certo veluti si certet rana locustis. I
id est
LB 1077 Addit scholiastes Graecis ranam dici ~cX.Tprt.X.O\l quasi ~OcX.Tprt.XO\l ob vocis aspe-
ritatem.
35 [F] MVSARVM AYES 35°4
Moucrwv opvr.fJEc; in eadem ecloga dicti sunt poetae, quod assidue modulentur sua
carmlna:
Krt.~ Mor.criiv OPVr.XEC; 8cror. 7tOTl x~ov &or.aov
'AVT[rt. xOXXU~OVTEC; €.TWcrr.rt. (.LoXEH~ovTr., id est
40 Quotquot aues Musarum audent certare poetae
Chio coccysando, opera conantur inani.
[F] AD PEDES, AD CAPVf 35°5
Non sine prouerbii specie dictum videtur illud Theocriti in Pastoribus de rebus
copiosis et affluentibus:
45 <Qv [J.or. 7tpbC; XEqJtXAj] Xrt.~ 7trt.p 7tocrl XWErt. XEi'vTrt.r.,
Ad caput adque pedes, quarum me vellera cingunt.
id est







id est'YSUOSiX p~vo~ u7tsp8sv &piX~iX~ oux &ViXcpU(')W,
Non mihi nascentur nares mendacia supra.
Scholiastes addit apud Siculos qui supra nares haberent pustulas albas, quas illi
vocant I.j;UOP&./UiX siue l6v8ou~ [H] aut ov8~ouc;, [FJ pro mendacibus haberi solitos
vulgo. Quin et hodie vulgo dicunt: Nasus tuus arguit mihi te mentiri. Idem iocus
55 ~t vulgi de maculis vnguium. Quin et ipsas narium pustulas Graeci Y;SU(')f.LtX't'iX
vocant, [H] vt indicat idem scholiastes. Amans hoc aenigmate signi6cat se nihil
mentiturum de arnica. lones tUOPiXXiXC; appellant varias pustulas. Hinc diminu-
tiuum ~uop&x~tX, E~tXVe~f1.iX't'iX, quod in summa cute efflorescant.
Res ipsa plane superstitiosa est et casum esse puto, quod noui quendam cui
60 non nasus tantum, sed tota pene facies psydraciis erat opena. Nee vllum vnquam
animal vidi vanius aut impudentius mendax.
39 xOXXU~OVTE:<; scripsi: XwXXU~OV't'E<; F, xwxx~­
~ov"t"e:<; G-I.
41 coccysando G-f: coccyssando F.
20 alibi Adag. 3306 (Ne vni naui facuItates).
22 solent For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.1. 565.
35°3
30 Theocr. 7, 41.
33 Schol. on Theocr. ad loc., p. 90 Wendel. Er.
frequently uses the scholia in Kallierges' edi-
tion of Theocritus (1516) for the enlarged
edition of 1526 (F); see ASD 11, I, p. 157, n.ll.
271- 273.
35°4
36 Theocr. 7, 47·
40-41 poetae Chio Homer is meant.
35°5
43 Theocr. 9, 18 (45 Xe:c.prxA~; 1tpo<;: 1trxp ed.
1516; Xe:i''t"rxL: Xe:LV't"rxL codd. et ed. 1516).
3506
49 Theocr. 12, 24 (50 &prxL'Yj'<;: &prxL&<; ed. 1516).
52 Schol. on Theocr. ad loc., p. 254 f. Wendel
(53 LOVeOL ~ QV6LOL ed. 1516).
alhas The scholia have Ae:1t"t"rx~ (Ae:uxrxt ed.
1516).
53 hodie vulgo The reference is to the Dutch
expression "Ik zie het aan uw neus" (I can
tell from your nose); Harrebomee, 11, p. 125
(no source given); Suringar 179, p. 331.
53-54 iocus vulgi de maculis vnguium Alexander
of Aphrodisias attests to the belief that white
spots on a person's fingernails reveal that he
48 Psydracia H f: Pseudacria F G.
53 ~USp&XLex H f: I.jJe:USp&XLrx F G.
55 maculis F: miraculis G-f.
is a liar; Probl. anecd. 2, 58, Cats Bussemaker
(Aristot. Opera, IV; Paris, 1857), p. 291 "t"2l
i1t~ "t"OL<; QVU~L "t"wv Xe:LpWV Ae:ux2l o"YlfJ.e:i'ex .•.
l.jJe:uSe:rx. However, Er. seems to refer to
a popular belief of his own time. For evi-
dence of later date in northwestern
Europe see A. de Cock, Spreekwoorden,
zegswijzen en uitdrukkingen op volksgeloof
herustend, Volkskunde. Tijdschrift voor
Nederlandsche folklore 23 (1912), p. 197.
There the following saying is quoted:
"Plekken op de nagels, leugens in den
mond" (Spots on the nails, lies in the
mouth). See also A.R. Hal, De Betuwe, Lei-
den, 1957, p. 99. I owe these references to
H.W Roodenburg.
56 Schol. on Theocr. loco cit.
56-57 Amans ... amica After the scholiast, who
paraphrases Theocritus in the following way:
OUSEV tjie:UcrOfJ.rxL 1te:pt croG.
57-58 fones... ;JJ!orescant ,Etym. ma~. tjiu8prx,~'
819, 10-12 OL Iwve:c; c.puSprxxrxc; Ae:yOUcrL "t"rx<;
7tOLX~Arx<;· oee:v· xrx~ ~fJ.e:i'<; c.puSprxx.rx<; xexAoG~e:V
"t"2l E7t~ "t"OU atil~ex't"oc; E~exv6~~rx"t"rx.
59-61 quendam etc. It is hard to tell whom Er.
has in mind. M. Mann Phillips assumes that
Ulrich von Hutten is meant, who died of
syphilis in 1523 (The 'Adages' of Er. A Study
with Translations, Cambridge, 1964, p. 153).
22




Prouerbiali schemate dictum est quod adfertur ex Paulo libro Pandectarum qua-
dragesimo sexto, titulo De solutionibus et liberationibus, capite Quod dicimus:
Quod dicimus, inquit, in eo haerede qui fideiussori testatoris id quod ante aditam
haereditatem ab eo solutum est debere statim soluere, cum aliquo scilicet tempera-
mento temporis intelligendum est: nee enim cum sacco adire debet. Haec ibi. Non
dubium est quin hie sermo fuerit vulgo iactatus de quouis qui postulat vt statim
exhibeatur quod petit. Alioqui non ad omnia reeipienda sacco est opus, vdut ad
oleum aut vinum.
[GJ Graecis eUA~X~~E~V dieitur qui cum pera sequens postulat aliquid, qui mos
est mendicorum, vnde prouerbium Mendicorum peras semper esse inanes. eDA~­
XO~ autem vas est farinarium. Hesychius indicat eam vocem fuisse peculiarem
Tarentinis.
75 [f] OFFICERE LVMINIBVS 3508
Officere luminibus dicitur qui gloriam alterius obscurat. Hie sermonis color
sumptus est ex literis iureconsultorum, in quibus cauetur ex seruitutibus prae-
diorum, ne vieinus altius sublato aedifieio officiat luminibus vicini. Ita Paulus
Pandectarum libro viii., titulo De seruitutibus vrbanorum praediorum, capite
80 tertio, Luminum inquit seruitute constituta id acquisitum videtur, vt vicinus lumina
nostra excipiat; quum autem seruitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc
maxime adepti videmur, ne ius sit vicino inuitis nobis altius aedificare atque ita
minuere lumina nostrorum aedificiorum. Id eleganter alio detorsit M. Tullius in
Bruto: Nam vt Philisci et Thucydidis concisis sententiis, interdum etiam non satis
85 apertis, officit Theopompus elatione atque altitudine orationis suae (quod idem Lysiae
Demosthenes), sic Catonis luminibus obstruxit haec posteriorum quasi exaggerata
altius oratio. [1:1] Idem Pro C. Rabirio Posthumo de C. Caesare loquens: Nee ami-
cum pudentem corruere patitur; nee illius animi aciem perstringit splendore sui
nominis, nee mentis quasi luminibus officit altitudo fortunae et gloriae.




Libro Pandectarum quadragesimo sexto, titulo De solutionibus, scribitur hunc in
modum: Pecuniam mihi debes aut aliam rem, si in conspectu mea ponere te iubeam,
efficitur vt et tu statim libereris et mea esse incipiat: I nam tunc, quod a nullo cor-
poraliter eius rei possessio detinetur, acquisita mihi et quodammodo manu longa tra-
dita existimanda est. Simili figura dictum est breui manu dare libro Pandectarum
vigesimo tertio, titulo De iure dotium, capite Licet soleat: Quoties autem extra-
neus accepto fert debitori dotis constituendae causa, si quidem nuptiae insequutae
non fuerint, liberatio non sequetur; nisi forte sic accepto tulit vt velit mulieri in
totum donatum: tunc enim credendum est breui manu acceptum a muliere et marito
datum.
ADAGIA IVvi.7-IO 23
Quae si deflectas, plus habebunt veneris, veluti: qui promlSSlS agit ac spem
tantum ostendit, longa manu dat, quod animo eontueri possis, non statim etiam
tollere. Contra, qui praesens ae statim exhibet quod promittit, brevi manu dat.
Pueri assem ostendunt elephanto nee audent porrigere.
I05 De longis regum manibus alibi dictum est.
[FJ IYNGE TRAHOR 3510
lID
II5
Qui vehementi et impotenti desiderio trahuntur ad aliquid lynge trahi dieuntur.
Ita Pindarus in Nemeis, hymno quarto: "Iuyy~ 8AXQ1La~ ~1'QP, id est Iynge trahor
animo. Interpres addit huiusmodi fabulam: Iyngem aiunt fuisse filiam Echus, alii
Pithus, quae, quum amatoriis venenis ineitasset Iouem in amorem Ius, a Iunone
irata versa est in auem, qua mulieres vti consueuerunt in amatoriis veneficiis,
quemadmodum indicat Theoeritus in Pharmaceutria:
'Iuy~, ~AXE 1',) 1'ij'JQV E!J.ov 1to1't oW!J.oc 1'ov &vopoc, [G] id est
Per te~ lynx, meus ille domum vir, quaeso, trahatur.
[f] Quidam iyngem vertunt motacillam, quod eaudam assidue moueat.
71-74 Graecis ... Tarentinis G-I: add. X [73
Hesysichius].
35°7
63 Dig. XXXXVl, 3,105.
71 Graecis Hesych. 6UA(XX£~e:~\I 848 Latte.
72 prouerbium Adag. 19II (Mendicorum locu-
li semper inanes), 1424 (Mendici pera non
impletur).
73 Hesych. loco cit.
3508
76 Dig. VIII, 2, 4.
79 Dig. loco cit. (80 in servitute).
83 Cic. Brut. 17, 66 (84 ut horum concisis; 85
apertis cum brevitate turn nimio acumine,
officit).
87 Cic. Rab. Post. 16, 43 (88 pendentem;
praestringit: perstringit v.I.; splendor).
35°9
91 Dig. XXXXVl, 3, 79 (92 Pecuniam quam;
93 nam turn).
95 Dig. XXIII, 3, 43, 1.
104 Pueri ... porrigere Mter Quint. Inst. VI, 3,
59 "(Augustus) militi libellum timide porri-
genti 'Noli:" inquit 'tamquam assem ele-
phanto des.
105 alibi Adag. 103 (Longae regum manus).
3510
108 Pind. Nem. 4, 35 (56) (3' €AXO!J.(X~; sic et ed.
Rom. 1515). The Pindar edition used by Er. is
that published by Zacharias Kallierges
(Rome, 1515); see ASD Il, 4, p. 173, n.lI.
491-492; p. 249, n.I. 7II .
II4 Per te ... trahatur G-I: add. x.
109 Schol. on Pind. ad loco (4, 56).
II2 Theocr. 2, 17.
II5 Quidam The reference is to Marsilio Ficino.
Er.' source is Giambattista Pio, Annotationes
(Annotamenta) , Bologna, 1505, £ B iiir • Pio
makes the following statement concerning a
scholium on Theocr. 2, 17: "Quod iynx
motacilla sit cum Theocriti interprete non
sentio." In this connection he quotes a pas-
sage from Ficino's translation of Synes. De
somniis, namely "Consideratione dignum est
utrum huc tendant illices vel motacillae
magorum." He then criticizes Ficino's trans-
lation "motacillae" ("Erravit enim Ficinus,
qui iynga credidit esse motacillam"), propos-
ing instead "iynges vel verticillae". C£ Ficino,
Opera, Basileae, 1576, Il, p. 1969; Synes. De
insomniis 2, 132 C Terzaghi: (X~ !J.cXYW\I ruyye:c;.
Pio)s opening statement concerns a scholium
in which he ~ead ~~ follo';ing about th~ ruy~
(wryneck): 'fJ 7t(Xp(X PW!J.(X~o~c; O'E~(m7tuy~c; X(X-
AOU!J.EV'fJ 3~& 1'0 1tIX\l't'(XXou O'1'PEcpe:~V X(X~ AUY£~E~\I
'to\l (XUXEV(X ~ "r1)v 7tuy~v (quoted from the 1516
ed. of Theocr.). For the wryneck and its use
as a charm to entice see D.W Thompson, A
Glossary of Greek Birds, Oxford, 1895, pp.
71-73. For Er.' use ofPio's collection see ASD
Il, 4, p. 43 n. and p. 217, n.ll. 23-33; 11, I, p.
95, n.ll. 871- 872 .
motacilfam ... moueat Varro, Ling. fat. 'I, 76, 2.
24
[f] DIl OMNIA POSSVNT
ADAGIA 351I-3514
3511
Hemistychium Homericum: SEOt OE 're: 7tOCV'Ta ouva\l'Ta~, id est At coelestes omnia
possunt. Quadrabit in monarchas, quibus promptum est facere quicquid animo
collibitum fuerit, siue iure siue iniuria. Pindarus in Pythiis, hymno tertio: SEO~
120 &7tav E7t' EA7tLOE:(H 'TEJ.q.Lap &vUE'Ta~, id est Deus autem pro sua libidine omnem exitum
perftcit.
[f] TIMIDI MATER NON FLET 3512
Probus Aemylius in vita Thrasybuli testatur hoc velut aenigma vulgo iactatum,
Timidi matrem non flere, quod in bello qui contemnunt hostem nihilque metuen-
125 dum ducunt, quoniam sibi parum cauent, fere pereunt et matribus luctum adfe-
runt cum orbitate. Contra qui nihil non metuit neque quicquam omnino
contemnit, is tutioribus vtens consiliis raro venit in periculum. Thrasybulus
enim, quum indixisset bellum triginta tyrannis, qui Athenas oppresserant, et cas-
tellum Atticae Philen occupasset, non plures secum habuit quam triginta com-
130 militones. Hoc, inquit, initium fuit salutis Atticorum, hoc robur libertatis clarissi-
mae ciuitatis. Neque vero hie non contemptus est primo a tyrannis neque eius
solicitudo. Quae quidem res et illis contemnentibus perniciei et huic despecto saluti
fuit, hoc enim illos ad persequendum segnes, hos autem tempore ad comparandum
dato fecit robustiores. Quo magis praeceptum illud omnium in animis esse debet,
135 nihil in bello oportere contemni nee sine causa dici timidi matrem flere non solere.
Quanquam satis constat hunc locum deprauate legi, vnde coniicio sic scriptum
fuisse: 'Neque vero hie modo contemptus est primo a tyrannis, sed eius etiam
solitudo' itaque 'modo' deprauatum est in 'non' et 'solitudo' in 'solicitudinem' et
deprauatio deinde trahit deprauationem vt ansa ansam. Sentit enim Probus
140 ipsum Thrasybulum vt hominem mediocriter nobilem ac diuitem despectui
fuisse tyrannis, deinde hoc magis fuisse contemptui, quod tam paucos haberet
suae factionis homines.
Retulimus alibi de fortitudine quae erumpit in neruum.
[f] TEVTHIDVM MORE 3513
145 Themistocles, vt in ipsius vita refert Plutarchus, Eretrieo cuidam exprobrans
ignauiam dixit: '';'H y~p' E~YJ 'xat U!.LLV 7tEpt 7tOAE!.L0U 'TL~ EO'n A6yo~, ot Xa8OC7tEp at
LB 1079 'TE:ufHoE~ !.LOCxal.pav !.LE:\I ~XE:'TE:, xapoLav OE: oux EXE:'TE', id est (Sane', inquit, I et vobis
aliquid de bello dicendum est, qui teuthidum in morem gladium quidem habetis, cor
autem non habetis. 'Quidam teuthidas putant esse quas nos vocamus sepias. Sepia
150 autem de genere mollium est et arbitror huic generi cor non inesse.
[f] SAMIl LITERATI
Plutarchus in vita Periclis citat hunc versiculum ex Aristophane comico:
ADAGIA rv.Vi.II-I4 25
id estLrl(.L~WV 0 o1j(.L6e; E()T~V 6Je; 7tOAUyprX(.L(.LrlTOe;,
Populus Samiorum valde literatus est.
155 Arbitror hoc inde dictum, quod, quum Samii captiuis Atheniensium inussissent
noctuam, Athenienses vicissim Samiorum captiuis inurebant Samaenam, [G]
quam in collectaneis opinor dictam LrX!J.1JV. [fl Id erat nauis genus, lato ventre, a
prora veluti suilli rostri speciem praeferens, vnde et hic versus iactatus est:
id est
160
Nocue; OE ne; wxu7t6poc; 2:rl(.L~rl 60e; dooe; EXOU()rl,
Nauiserat velox Samia specieque suilla.
Dicta est Samaena, quod a Samiis reperta sit. Conueniet igitur in eicatricosos et
stigmatum plenos. Hesychius et Suidas addunt apud poetam dictum in Babylo-
122-143 Timidi... neruum F-I: Mater timidi
non £let. Aemylius Probus in vita Thrasybuli
prouerbio quondam iactatum fuisse testatur
matrem timidi non flere, quod longius absint
a periculo timidi et circunspecti quam fortes
aut temerarii securique, eoque illi fere rede-
unt domum incolumes neque luctum adfer-
unt matribus. Verba Probi, si quis forte
35II
Il7 Horn. Od. X, 306.
Il9 Pind. Pyth. 2 (!), 49 (89) (120 bd
E:A1tLoE(jcn: E:1tt E:A1tLOEm ed. Rom. 1515).
3512 Otto 1065.
123 Probus Aemylius Nep. Thras. 2, 3.
127-135 Thrasybulus ... solere Nep. Thras. I, 5-
2, 3 (130 Actaeorum: Attieorum v.l.; 131 atque
eius solitudo: neque eius sollieitudo v.l.; 133
haec; segnes ad persequendum: adpersequen-
dum segnes v.l.; 135 neque: nee v.l.; matrem
timidi: timidi matrem v.l.).
139 vt ansa ansam For the use of ansa in a
metaphorical sense see Adag. 304 (Ansam
quaerere).
141-142 tam ... homines Nep. Thras. 2, I.
143 alibi Adag. 1536 (Ne in neruum
erumpat).
3513
145 Plut. Them. Il, 6. Er. Apophth. V, Themis-
todes 14, LB IV; 243 D-E "In Eretrienses ita
cauillari solebat vt diceret eos similes piscium
qui gladioli vocantur, quippe qui gladium
quidem haberent, cor autem non haberent,
notans illorum ignauiarn, quod armatis non
esset animus."
149 Quidam Hesych. TEU!:lLOEt; 684 Schmidt and
Suid.. nu!:lLOEt; 424: (j"Yj1tLaL. For the squid or
requiret, sic habent: Quo magis praeceptum
illud omnium in animis esse debet, nihil in
bello oportere contemni nec sine causa dici
timidi matrem non Rere D [3424J E f342SJ,
del1t.
147 oux ~XETE F G I: oux ~XETCXL H.
157 quam ... ~&tL"Yjv G-I: add. X.
calamary see D.W Thompson, A Glossary of
Greek Fishes, London, 1947, p. 260.
149-15~ Sepia ~tc., ~is.~ot. Hf.st. an. I~ I, 524 b
L1tACXYXVOV 0 OUOEV EXEL 1'UlV tLCXA(XX~UlV.
3514
152 PIut. Per. 26, 4. Aristoph., fr. 71 PCG Ill, 2.
155-158 quum Samii ... praeferens Plut. loco cit.
157 in collectaneis Zenob. Aid. col. 156 T~
LCXtLLWV U1t01tTEUELt;. (I owe this reference to
M.L. van Poll.) See also the entry T~ ~CXtLLWV
U1t01tTEUELs 142 in Suidas, from which Er.
quotes in Adag. 3089 (Samiorum mala
metuis) : "(Suidas) indicat 'Samen' dici
genus calamitatis Samiae, quod Athenienses
notas infames inusserint Samiis captis."
157-158 nauis... praeferens Plut. loco cit.,
Hesych. LCXtLLCXXOt; Tp61to.; 147 Schmidt.
158 hie versus Hesych. loco cit. The line is from
Cratinus, fr. 14 PCG IV
161 Dicta ... sit Plut. loco cit.
162-166 Hesyehius... Sic Aristoteles Hesych.
LCX!LLWV 0 o1j'[.Lo<; 150 Schmidt, Suid. LCXtLLWV 0
o1j'!J.o.; 77.
162-163 Hesychius... notatos 'Hesychius and
Suidas also note that the line ofAristophanes
[quoted above, 1. 153] referred to Babyloni-
ans' etc. The reference is to a play by Aristo-
phanes, Babylonians (now lost).
26 ADAGIA 3515-3518
nios e pistrino prodeuntes, stigmatibus notatos. Verum Aristoteles aliam huius
dicti monstrat originem: quum Samiorum gens esset afflicta a tyrannis, ob
165 inopiam administrantium rempublicam coacti sunt aliquot e seruis admittere in
consortium administrandi magistratus. Sic Aristoteles. Seruile est autem [H] ac
noxiorum [f1 stigmatis notari. [H] Apud Plautum in Cassina: Si hie literatus me
sinat, 'literatum' appellans notis inustis insignem. Plinius libro xviii., capite iii.
inscriptos appellat: At nunc eadem ilia vincti pedes, damnatae manus, inscripti vul-
170 tus exercent. De attagena diximus alias. [fI Nec desunt qui causam diuersam
adferant, quod apud Samios inuentae sint vigintiquatuor literae a Callistrato. Sic
Andron in Tripode. Idem Ionum literas tradidit Atheniensibus. Probabile est igi-
tur a repertis traditisque literis iocum fuisse versum ad stigmata; nam Samii simul
et accipiebant et tradebant infames notas. [H] Nicanor Alexandrinus, grammati-
175 ellS, populari ioeo dictus est Stigmaticus, quod de scripturae distinctiunculis, quas
Graeci a1'~Yfl&C; appellant, curiose scripserit.
[fI SAMII MORES 3515
~llfl~llXOC; 1'p6rcoc;, id est Samii mores. Quidam referunt ad calumniandi vitium,
quod, vt dictum est, Samii notas et inurerent aliis et paterentur ab aliis. Alii
180 malunt referre ad nouam nauigii speciem, quam apud iUos repperit Polycrates
tyrannus. Itaque quadrabit in eos qui suos quosdam habent mores, a caeterorum
moribus dissidentes.
[fI AAKKOIIAOYTOI 3516
Calliae barbarus quispiam clam indicauit magnam auri vim in puteum quen-
185 dam coniectam. Is et occidit indicem, ne proderet, et aurum sustulit. Vbi res
innotuit, in comoediarum iocum versa est, vt qui malis artibus subito ditesce-
rent Allxx6rcAOU1'm dicerentur. [HJ Refert Plutarchus in vita Aristidis. [G] Attigit
et Hesychius.
[F] ABYDVS, ABYDENVS 3517
190 Abydenorum mores in prouerbium abierunt. Nam Abydeni dicti sunt sycophan-
tae seu molles et effoeminati. Meminit adagii Pausanias et Suidas, quorum hie
ostendit etiam res nihili nugasque meras Abydum dici (quemadmodum de tricis
et apinis alibi retulimus), [G] opinor, quod id temporis frigeret Abydus ob vetus-
tatem. Vnde Sinopen meretricem Abydum vulgo dictam indicat Athenaeus libro
195 xiii., quod iam anus a nemine adiretur. Hesychius indicat quempiam apud poe-
tarn quendam J\.~uaox6flllV dictum, quod de sycophantia sese venditabat. Suidas,
ni fallor, alicubi citat ex Aristophane. Zenodotus sic effert prouerbium: 'J\~uaoc;
rc6A~C;, id est Abydus ciuitas. Stephanus indicat prouerbium dictum ab Abydenis
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Milesiis. Nam hinc profecta est Abydus Hellespontica. Verum haec propius atti-
200 nent ad prouerbium quod ante retulimus, Ne temere Abydum.j
l.,B ro80 [F] A@EPIZEIN
Graecis &8Ep~~E't"~~ quod reiicitur ac nihili fit. Translatum a summis ordei spicis,
quae ceu cuspides habent, quae nulli sunt vsui, sed inter metendum pereunt. Eas
Graeci vocant atheras. Sic ex Galeno annotauit vir ille diuinus Hermolaus Barba-
163 Aristoteles H I: om. F G.
171-172 Post verba Sic Andron in Tripode add.
in margine Attigit et Hesychius X.
163 Aristot. fr. 575 Rose; see n.ll. 162-166.
167 stigmatis This form (abl. pI.) is strange. Er.
has used the correct form in 1. 163.
Plaut. Cas. 401.
168 Plin. Nat. XVIII, 21 (169 inscriptique).
170 alias Adag. 3273 (Attagenae nouilunium).
170-172 qui causam. . . Atheniensibus Suid.
LcqJ.(WV 0 01lfJ.O~ 77.
172 Cf. Andron Ephesius, fr. 7 FHG I1, p. 348.
174-176 Nicanor etc. Suid. NLX&VWp 375.
351 5
178 Hesych. LrLfJ.Laxoc; TP07tOc; 147 Schmidt.
178-180 Quidam... speciem Following Hesy-
chius, Er. gives a twofold explanation of the
phrase 'the Samian manner'. His first expla-
nation (11. 178-179), however, differs from
that given by Hesychius, which has it that
the phrase referred contemptuously to the
effeminacy of the Samians (E7tt oLa~oAj) nDV
LafJ.(wv 8pUAAOUfJ.€VWV wc; xa't'zayoTwv). Er.'
interpretation is his own invention; it was
inspired by the preceding adage (3514) and
its sources (more precisely Zenob. Aid. col.
156, Suid. Ta. LafJ.Cwv tm07tTZ0ZLc; 142, and
Suid. ~afJ.£wv b oY)fJ.0c; 77)·
180-181 quam... tyrannus Suid. LafJ.(wv b
01lfJ.o~ 77·
3516
187 Plut. Aristid. 5, 7-8.
188 Hesych. Aaxx61tAOUTOC; 210 Latte.
3517
190 Athen. XIII, 524 f-525 a; Steph. Byz. 'A~u-
SOL; Eust. p. 357, I ff. on 11. I1, 836.
190-191 Abydeni ... efJoeminati Athen., Steph.
Byz., Eust., loc. cit.
191 Paus. Attic. 'A~uooc;, p. 152 Erbse (for the
lexicographer Pausanias see the notes on
193-200 quod id ... Abydum G-I: add. X [r94
Siopen; 196 quendam om.; 197 Aby06c).
Adag. 4, ASD I1, I, p. II5). Suid. 'A~uooc:; I01:
'A~uoov cpAuap(av.
193 alibi Adag. 143 (Tricae, apinae). Both
expressions, meaning 'trifles, nonsense', were
supposedly derived from the names of towns.
frigeret Abydus ob vetustatem Athen. XIII, 586
a; see also 524 f.
194 Athen. XIII, 586 a.
195 Hesych. &~uoox6fJ.a~ 225 Latte.
195-196 poetam quendam Aristoph., fr. 755
PCG Ill, 2.
196 Suidas A memory lapse. The source that
Er. wished to refer to is probably the anony-
mous proverb collection in the AIdine edi-
tion of Aesop (Zenob. Aid. col. I 'A~uooc;
1t6AL~: j\pLcrTOcp&V1)c; 't'OV auxocptiV't""t]V eX~uo­
"t]VOXWfJ."t]V e:I7tzv).
197 Zenodotus Zenob. Aid. loco cit.
198 Steph. Byz. 'A~UOOL.
199 hinc... Hellespontica Steph. Byz. loco cit.
200 ante Adag. 693 (Ne temere Abydum).
}518
202-204 Graecis ... atheras Etym. mag. &8ep L-
~ov 24, 29-32 j\m;oox(fJ.a~ov ... eX7tO fJ.ETacpo-
piic; T&V &6epwv, O~OVEt T&V eXaTaX0wv, ~ T&V
fJ.~ 8uvafJ.€vwv 8Ep£~Ea8rLL xap1twv; Etym.
Gud eX8€PL~OV' &7tEOoxCfJ.a~ov... &7tO fJ.ETacpo-
piic; TWV &6epwv, ~youv TWV &aTaX0wv 't'WV EX
't'Y)c; &AW eX7toppm't'oufJ.evwv.
203-205 Eas... Barbarus Ermolao Barbaro,
Corollarii libri quinque, [Venice], 1516,
Triticum CCCIX, f. 43£ "Sunt autem aristae
partes in spica primae, quae a Graecis
antherices dicuncur et atheres. Est autem
ather proprie in ordeo, ut Galenus interpre-
tatur, cuspis ipsa spicae." (I owe this refer-
ence to M.L. van Poll.)
205 rus. Sunt qui putent spicas inutiles ac reiiculas dici athericas, quod a messoribus
ac triturantibus negligantur.
[HJ MANVARI 3519
Sicut fures multis artibus instructi sunt, ita studium illorum variis nominibus
appellabatur, velut inuolare et manticulari. Pro eodem Laberius citante Nonio
210 Marcello ,dixit manuari, nee dubium quin ea vox ioco populari fuerit iactata,
quemadmodum et hodie, quoniam furandi verbum nimis odiosum est, mitiore
verbo dicunt: digitauit, si quid furto sublatum volunt intelligi, simul vt effugiant
actionem iniuriarum; 'Quid ais? Appellas me furem?' 'Nequaquam, sed manua-
torem.'
215 Huiusmodi voces obsoletae non carent gratia, si in loco adhibeantur nee sine
7tPOE7t~7tA~~E~, 'vt prisci loquebantur' aut 'vt vetere verbo vtar'.
AD CORONIDEM VSQVE 3520
M€x.p~ 'TiiC; XOpWVLOOC;, id est vsque ad coronidem. Quum extremum finem rei
cuiuspiam significamus. A nauibus translatum putant literatores, quibus aliquid
220 rostri speciem gerens solet addi. Nam 'corone' Graecis cornicem sonat, 'coronis'
corniculam. Apud Homerum vsurpatur xopwv'Yj pro anulo aut si quid aliud appo-
nitur ostio. Idem velut ornamenti gratia perfectis omnibus additur. Vnde Eusta-
thius indicat laetum rerum finem xpuaYjv xopwv'Yjv prouerbio dici solere. Plutar-
chus in libro De fortuna Alexandri refert Philoxenum a Dionysio coniectum in
225 latomias [HJ (id erat nomen teterrimo carceri), [.F] quod tragoediam quam illi
castigandam tradiderit, a7tO 'Tiic; apxiic; f.LEXP~ 'T1)C; xopwvCooc; 7tEp~E'YPll.~EV, videlicet
circunducta linea significans totam esse dispungendam. Idem Aduersus Stoicos;
'Ex 7tll.p6oou XlI.t &px1j'c; &Xp~ XOpWVLOOC;, id est ab ingressu et initio vsque ad coro-
nidem.
230 Iucundius erit, quoties transfertur ad animum, veluti si quis 'studiorum coro-
nidem' dicat aut moneat vt egregiis coeptis auream addat coronidem aut vitae
laudabiliter actae iubeat auream imponi coronidem, hoc est mortem piam.
[G] Quanquam 'coronis' dicitur interdum quod accedit absoluto operi, vt
Martialis: Multaque coronide longus.
235 Qualia sunt in conuiuiis quae Graeci vocant E7t~OOp7tCaf.LC('Tc( siue f.LE:'tll.OOp7ttO:,
quod coenis addantur, Latini, ni fallor, bellaria vocant. Cuius vocis eadem fuerit
gratia, si ad res animi transferatur, velut ad accessionem quaestioni propositae
additam aut aliud simile.
[HJ Postremo: grammatici, quoties persona actoris eodem metri genere finit
240 quo coeperat, coronidem vocant eamque notant veluti rostri figuram exprimenti-
bus lineis.
[F] Attigeramus hoc prouerbium in eo quod est A capite vsque ad calcem, sed
tribus duntaxat verbis.
ADAGIA IV.vi.19-21
[PI SINE VT INCOLVMIS REDEAT 3521
245 Habet prouerbii speeiem quod est apud Theocritum in Hodoeporis:
EI(X ASY', e:r 'n ASYE~e;, x(X~ "rQV ~svov de; 1t6A~v (X0~he;
Z&v"r' &cpEe;, id est
Die age, si quid dieis, et hospes vt vnde profeetus
Viuus eo redeat permittito.
250 Sic et hodie dicimus iis qui verbis [H] minacibus [fI et conuiciis feroeiunt: Eia,
sine hominem viuere! [H] Verba sunt Laconis ad Comatam, qui de se arroganter
in alterum contumeliose fuerat loquutus. Tamersi locum varie interpretatur scho-
liastes.
233-238 Quanquam ... simile G-/: add. x.
2°5-206 Sunt qui putent etc. The reference is
to Hesychius' lexicon, since the form &ElEP~~
occurs nowhere else in ancient literature.
Contrary to Er.' assertion, Hesychius merely
defines the word as 'ear of corn'. His next
entry (156o) is &Ele:p£criX~' &rpPO'JT~crTij'crO<L. See
also Adag. 377 (Anthericum metere), ASD II,
I, n.1. 260.
3519
209 manticulari See Adag. 2681.
Laberius, fr. 39 Ribbeck CRF, p. 346, quoted
by Non. p. 205 Lindsay.
212 digitauit The reference is to the Dutch verb
'vingheren' ('pinch'); Suringar 259, p. 479;
E. Verwijs-]. Verdam, Middelnederlandsch
woordenboek, IX, 1, 's-Gravenhage, 1929, 516
£; Woordenboek der Nederlandsche taal, XXI,
839·
213-214 manuatorem Er. has probably derived
this word from the verb 'manuari" which he
found in Nonius, loc. cit. 'Manuator' is not
attested in any modern Latin dictionary,
except in A. Blaise, Dictionnaire Latin-
Franrais des auteurs chritiens (one instance
given, namely "S.s. Ruth 2, 15 cod. Com-
plm.").
216 7tpOEm7tA~~E~ etc. Er. gives a number of
formulas which may be used to soften a dar-
ing metaphor at the end of his introduction
to the Adagia, ASD II, I, p. 82.
3520
218 Plut. Mor. 334 c.
219 literatores That is, Eust. p. 73, 21 f£ on 11. I,
170.
220-221 corone'... corniculam Etym. mag. xo-
pW'J~m 530, 34-35 "EcrT~ aE: tl7tOXOp~crT~X6'J EX
TOU XOP6NY) xopwvL:;. For the xopwv'YJ see
D.W Thompson, A Glossary of Greek Birds,
Oxford, 1895, pp. 168 £
221 Apud Homerum Eust. lac. cit. See e.g. Od.
1,441.
222-223 Eust. loco cit.
223-224 Plm. Mor. 334 c (226 fSA'YJV fLEXP~).
227 Plut. Mor. 1066 a.
231 egregiis ... coronidem Eust. loco cit.
234 Martial. X, 1, 1 (seraque). Er. himself uses
'coronis' in a metaphorical sense ('addition',
'supplement') in e.g. Ep. 1659, ASD II, I, p.
33, 1. 271; see n. ad lac. See also R. Haven,
Lexique de la prose latine de la Renaissance,
Leiden, 1994, S.v.
235 Em3op7t~crfLiXT(x siue fLETiXMpmiX Athen. XIV;
640 c-e.
236 Latini See esp. Gell. XIII, II, 6-7 and
Macrob. Sat. II, 8, 3.
239-241 grammatici... lineis Er. may have
taken this information from scholia on
Aristophanes, e.g. those on Nub. II30 and
Ach. 971. The use of the coronis as a mark in
colometry is discussed by].W White, The
U?rse ofGreek Comedy, London, 1912, p. 393.
242 See Adag. 137 (A capite vsque ad calcem),
which concludes with Plm. Mor. 1066 a.
3521
245 Theocr. 5, 78 £ (246 ec;).
250 et hodie Scho1. on Theocr. ad lac., p. 170
Wendel: "ET~ XiXL vuv TO'i:'C; a~' 5XAQU T~VL
YLvofLEvmc; dWEliXfLEv TOUTO AEYE~V' &.ve:c; n:OTE:
TOV &.v6pw7tov. Prompted by this scholium,
Er. quotes a similar expression current in his
own day, namely "Laet de man toch leuen"
(quoted by Sartorius, Adag. 3014; see
Suringar 2II).





255 Non ignotum est Latinis e vestigio fieri quod eitra moram ac protinus fit, quod
prisci dicebant extemplo. Eadem figura reperitur et apud Graecos EX 7toc6~ pro
'ilico', velut in Theocriti Verno itinere: l\O~ EX 7tOOO~ a'JuE: Xpclvrx'J, id est Qui tum
protinus extruxit fontem.
De EX 7toc6~ quod significat ab imis, velut a pedibus [HJ vsque ad caput, [f]
260 dictum est alibi.I
LB 1081 [f] QVISQVIS TARDE VENIT AD COENAM 3523
Theocriti scholiastes indicat hos senarios prouerbio fuisse iactatos:
"Oan~ E7tL CE:'r7t'JOV O~E.: x":1J8d~ ~PXE:'rrx~
'\H XWA6~ Ea'T~V ~ ou o[cwa~ aUfl~oAcX~, id est
265 Quisquis vocatus tardus ad coenam venit
Aut claudus est aut non dat ille symbolas.
Theocritus sic habet:
'H flE:'TOC orx'r'Trx XA1j'TO~ E7te:lYE:rx~; id est
An quoquam ad coenam properas conuiua vocatus?
270 Et addit eos qui vocati sunt celerius ire, qui non vocati tardius. Etenim qui voca-
tus se venturum promisit inciuile putat, si conuiuatori sit in mora; qui non voca-
tus venit vel pudore tardior est vel quod exclusus spe alterius conuiuii. Ita qui
symbolum dedit properat, ne mulctetur damno, si post tempus venerit; qui non
dedit, huius rei securus, vt lubet ambulat.
275 [f] GARGARA BONORVM
id est
Innumerabilem hominum rerumue vim prisci gargara dicebant, ficta, ni fallor,
voce a strepitu quem faeit hominum congregatorum multitudo aut rerum effusa-
rum copia. Aristomenes E'J BO'1J8o~~ apud Suidam et Aristophanis interpretem:
"Evoov yocp ~fl~v y&pyrxprx, id est Nobis enim intus gargara. Citatur et tragicus quis-
280 piam, Sophron, opinor, qui scripserit: Xp'1Jf.LrX'T(J}'J 'TE: y&pyrxprx, id est Pecuniarum
gargara. Vnde et yrxpyrx~P(J} verbum, quod significat perstrepo prae multitudine. Vt
Cratinus:
J\vopwv &p[a'T(J}'J 7tiiO'a yrxpyrx[PE:~ 7t6A~~,
vrbs vniuersa haec optimis strepit viris.
285 Rursus ex fabula cui titulus A[f.Lvrx~ citatur hie versiculus:
J\.vo pwv E7trxX'TWV 7tiiaa ycXpycx~p' Ea'T~CX,
Viris adactis tota perstrepit domus.
id est
ADAGIA IVvi.22-24 31
Caeterum, quod est apud Homerum KcXpxa~p€ OE: ycxIcx n6oe:GCH, id est Pedibus
quoque terra strepebat: mutata literula x&px(X~p€ dictum pro y&py(X~pe:. Denique,
290 caneros existimant dictos yexpyexpouc.; ob pedum multitudinem. [G] Macrobius
libro Saturnalium quinto docet Gargara montem esse et eiusdem nominis oppi-
dum monti subiectum in Mysia, vt apparet, quae frugum est feracissima, vt hinc
factum sit vt qui immensam rerum copiam significare vellet Gargara nominaret.
Exempla citat ex Alcaeo, Aristomene, quae scribarum inscitia desiderantur. [F]
295 Aristophanes E'J l\Xexp'J€ucn risus causa duas voces coniunxit immensam multitu-
dinem significantes:
290-294 Macrobius... desiderantur G-I: add.
Z [292 in om.}.
3522
257 Theocr. 7, 6. The poem is commonly enti-
tled 0otMmot, but the 1516 edition has, like
some Mss., 'Eotp~v~ baomop£o: as an addi-
tional title.
257-258 tum protinus Er.' translation of sx
7tOaOe; as tum protinus is prompted by his
association with the phrase "e vestigio",
which means: from where one stands, i.e. at
once. His translation is in agreement with
one of the interpretations given by the scho-
liast, namely TotzEwe;. Modern interpreters
(e.g. Gow) prefer the literal sense, namely
"beneath his foot".
260 alibi The reference is to Adag. 137 (A
capite vsque ad calcem), where Er. quotes
Aristoph. Plut. 650 'Ex TWV 1tOaWV se; T~V
Xe:rpotA~V, which he translates as ''A pedibus
vsque ad caput".
3523
262 Schol. on Theocr. 7, 24, p. 86 Wendel. Fr.
adesp. 155 Kock Ill, p. 439.
267 Theocr. 7, 24 (268 aot~T' aXA"t]TOe;: aot~TO:
XA'Y]TOe; codd.).
270 addit Namely, the scholiast.
270-274 Etenim etc. Added by Er.
273 symbolum Certainly a mistake for 'symbo-
lam' (see 1. 266).
3524
276 Suid. ~O:fLfLo:xomoyapyotpo: 22, 1\1, p. 840,
11. 2 f£ Schol. on Aristoph. Ach. 3. Er. calls
hostile theologians "gryllorum gargara" in
Ep. 2892, 1. 34.
276-289 ficta... yapyot~pe: r&:pyotpot (lots,
plenty) is an onomatopoeic word, says Er. In
explaining its origin he wrongly takes y&:p-
yotpot and its derivative yotpyot[pw (swarm
with) to be synonymous with XotpXot£pW
(quake, or rumble). He found this associa-
tion in Suidas and the scholiast, who, how-
ever, emphasize the connotation 'plenty', not
that of 'noise'. Er. may also have thought of
the following entries in Hesychius: sxapxot~­
pOV 1247: y..6rpov TLVtX. a7te:TEAouv; EX&.PXotLpe:V
1246: E1tA~eUe:V; yotpyotpL; 172: El6pu[3oe;.
278 Aristomenes, fr. 1 PCG II, quoted by Suid.
loco cit., 1. 11 and in schol. on Aristoph. Ach.
3 a (i).
279-280 tragicus quispiam Fr. adesp. 442 TrGF
II, quoted by Suid. loco cit., 1. 13 and in
schol. on Aristoph., lac. cit. Er.' tentative
attribution of the fragment (the author of
which is unknown) to Sophron is due to a
somewhat rash interpretation of his sources.
281 yo:pyot£pw ... perstrepo See above, n.ll. 276-
289.
282 Cratinus, fr. 321 PCG 1\1, quoted by Suid.
loc. cit., 1. 5 and in schol. on Aristoph. Ach. 3
a (ii).
285 Aristoph., fr. 375 PCG Ill, 2, quoted by
Suid. lac. cit., 1. ID and in scho1. on Aristoph.
Ach. 3 a (i) (~v A'Y]fLV£ot~e; Kiister: sv A£fLV(XLe;
codd.; 286 7tiicr' Ey&.pyotLP' Toup: 7tiicrot y&.p-
yotLP' v.l.) and 3 c.
288 Hom.II.:XX, 157, quoted by Suid. loco cit.,
11. 5 and 14, and in scho1. on Aristoph. Ach. 3
a (i) and (ii).
290 cancros ... multitudinem Suid. loc. cit., 11.
15 £ Schol. on Aristoph. Ach. 3 a (i). Both
sources connect Xotpx[VOC; (crab) with yotp-
yot£pe:~v and claim that a crab is called X(Xp-
x£voe; because of his numerous legs (TOV
xotpx£vov ae oihwe; 6vofL&:~e:crElotL a~tX. TO 7tf:ijEloe;
TWV 1tOawv). In misinterpreting oihwe; Er.
makes up the non-existent word yotpyotpOue;.
Macr. Sat. \1, 20, 9-12.
294 Alcaeus, fr. 19 PCG Il. Aristomenes, fr. 1
PCG II (see 1. 278).
295 Aristoph. Ach. 3 (y..(XfLfLotXocrLOyapyotpot).
295-299 duas voces ... k~otx6m(X Suid. lac. cit.,
p. 839, 11. 22 f£ Schol. on Aristoph. Ach. 3 a
(i), (ii) and c.
32
1\ 8' bJauv~81Jv, ~Cl!J.[.LOcrLXO(HOY&pyClpCl.
Siquidem ~Cl[.L[.Lo(nx6crLiX dicunt Graeci quae vel aequant harenarum numerum,
ad earn formam qua dicunt 1'PLiXXOcrLiX et E:~iXx6crLiX. [G] Alexis apud Athenaeum
300 libro sexto:
'E~otX xtXAWv TOV O~XE1'tXV
"Ev' 6VTiX XtXt [.Lovov, OV6!J.iXCrLV as XPt0!-LE:VOV
'¥Cl!J.!-LClX6crLOL~, id est
Famulum intonabat euocans
305 Vnum atque solum, caeterum vocabulis
Vtens ad id innumeris.
Loquitur de paupere ostentatore diuitiarum, qui, quum non haberet nisi vnum
famulum, tamen pro foribus euocabat eundem variis nominibus, vt hospites cre-
derent plurimos esse domi. Et huius compositae vocis meminit Macrobius loco
310 quem modo indicauimus.
[F] ONOBATIS
Apud Cumanos mulier in adulterio deprehensa ducebatur in forum, vt illic lapidi
insistens omnibus esset conspicua. Deinde, impositam asino atque ita per totam
ciuitatem eircunductam reducebant ad lapidem, vt ibi rursus esset omnibus spec-
315 taculo. His actis habebatur infamis per omnem vitam et ignominiae gratia ovo~&­
1'LC; dicebatur, quod asinum equitasset. Lapis autem nefastus ac detestabilis habe-
batur in quo steterat mulier. Quadrabit in quamuis prostitutae famae.
Asinus apud Cumanos erat iocus prouerbialis, qua de re nobis dictum est alias.
Illud hic annotandum, quomodo decreuerit legum seueritas. Apud Hebraeos
LB 1082 adultera lapildabatur. Apud Romanos aliquando minitabatur lex Iulia. Apud
321 Cumanos summa ignominia supplicii loco erat. Nunc apud Christianos ludus est
adulterium, apud quos tamen matrimonium est sacramentum. Quid superest,
nisi vt premia decernantur his qui multorum vxores constuprarunt? Olim inces-
tae prophanae viuae defodiebantur. Nunc violare virginem Christo dicatam pie-
325 tas est.
Verum quod ad prouerbium attinet, refertur a Plutarcho in Problematis.
[F] MONOPHAGI 3526
MOVO~&YOL dici poterunt sordidi et inhospitales qui neminem inuitant ad
conuiuium. Aeginensium qui ad bellum Troianum profecti fuerant, multi perie-
330 rant in pugna, plures tempestas absorpserat. Paucos igitur qui domum incolumes
redierunt, quum recepissent cognati, videntes reliquos ciues ob desiderium suo-
fum in luctu ac moerore versari, non arbitrati sunt conuenire vt vel palam laeti-
tiam suam declararent vel diis ob illorum salutem rem diuinam facerent, sed suos
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quisque quos incolumes receperant, domi clam conuiuiis et gratulationibus exci-
335 piebant, ipsi ministrantes patribus, cognatis, fratribus ac necessariis, neminem
alienum admittentes. Hoc imitantes Aeginetae, quum Neptuno sacrificant, dies
sedecim, gestantes thiasos, quos vocant, clam apud sese conuiuia celebrant, neque
seruorum quisquam adesse sinitur. Mox Veneri sacrificantes festum soluunt.
Itaque qui sic sacrificabant f1.ovoepocym dicebantur.
340 [PI EAMVS ATHENAS
"Iwf1.zv de; J\e~VIXe;, Eamus Athenas. Plutarchus in vita Thesei refert Athenienses
Minois violentia simulque rerum inopia afflictos inisse foedus cum illo his qui-
dem conditionibus, vt quotannis in Cretam mitterent septem pueros ac totidem
puellas, quos quidam existimant a Minotauro solitos interimi. Aristoteles dissen-
345 tit: sed quum vetusti euiusdam voti religione tenerentur Cretenses, illas homi-
num primitias mittebant in Delphos. Quibus eo profieiseentibus adiunxerunt
sese multi Cretensium filii. Caeterum quum illic ob terrae sterilitatem aegre sibi
pararent vietum, venerunt in earn Italiae partem quae quondam Iapygia dicta est.
Hinc in Thraciam profeeti Bottiaei dieti sunt. Vnde virgines Bottiaeorum sacri-
350 ficio quodam absoluto canere solent: Eamus Athenas, his verbis testificantes desi-
derium patriae quondam relictae. Huius sententiae citat autorem Aristotelem in
Republica Bottiaeorum.
Licebit vti, si quando nos melioris fortunae relictae poenitebit.
299-310 Alexis ... indicauimus G-I: add. x.
299-303 Athen. VI, 230 c (301 olxt't'1)v). Er.
(wrongly?) considers this (prose) passage to
be part of a comedy by Alexis, from which
Athenaeus quotes a fragment in the same
context (b--c). See also Adag. 344 (Harenam
metiris), ASD II, 1, p. 444, 11. 9II ff.
309 Macr. Sat. V, 20, 13.
352 5
312-317 Apud... mulier Plut. Mor. 291 f.
318 alias Adag. 612 (Asinus apud Cumanos).
319-322 Apud Hebraeos... sacramentum See
Christ. matrim. inst., LB V, 619 A-B; 648
B-D; 700 B-C "Erat autem et apud ethni-
cos capitalis animaduersio in adulteros. Vnde
igitur accidit vt apud Christianos ludus
iocusque sit adulterium?"; De sarc. eccles. con-
cord., ASD V, 3, p. 302,11. 557 f.
319-320 Apud Hebraeos. .. lapidabatur Dt. 22,
345 illas G-I: illos F.
22-24; loh. 8, 4-5.
320 Apud Romanos ... lulia Dig. XLVIII, 5
(Ad legem luliam de adulteriis coercendis).
323-324 Olim... defldiebantur Qv. Fast. VI,
457 ff., PHn. Epist. IV, 1I, 6 f., Suet. Dom. 8,
4, Aug. Civ. Ill, 5.
326 Plut. loco cit.
3526
329-339 Aeginensium etc. Plut. Mor. 301 d-f.
352 7
341 Plut. Thes. 16, 3.
341-344 Plutarchus... interimi PIut. Thes. 15.
343 quotannis Plut.: a~' Evvtrx E't'WV (every nine
years).
344-352 Aristoteles etc. Aristot. fr. 485 Rose,
quoted by Plut. Thes. 16, 2-3.
350 solent For this use of the present instead of




355 Abderitae in stuporis insaniaeque fabulam abiere. Quod perspicuum est ex epi-
grammate Martialis libro x. de eo qui damnatus in theatro repraesentauit
Mutium Sceuolam ac manum imposuit igni, sed iussus, sed acrioribus paratis
supplieiis, ni faceret:
Si patiens fortisque tibi durusque videtur;
360 Abderitanae pectora plebis habes.
De Boeotis et Batauis alias nobis dictum est. Abderitanis autem natura peculia-
rem fuisse mentis stuporem indicat M. Tullius in libris De natura deorum. Et Pli-
nius libro xxv., [G] capite viii. [F] docet huic vrbi vicina esse pascua in quibus
equi pasti inflammantur rabie, [G] quemadmodum apud Potniam asini. [.FJ Est
365 autem in Thracia, condita dictaque ab Abdera sorore Diomedis, patria Democriti
physiei, iuxta Pomponium Melam. Stephanus ciuitatem dictam autumat ab
Abderito filio Erimi, Herculi adamato, quem Diomedis equi dilacerarant.




Non abest a prouerbii specie quod Plautus in Cistellaria dixit maritimos mores pro
variis et inconstantibus, quales fere sunt amantium, qui, quum ferantur impo-
tentibus cupiditatibus, tamen sibi non constant. Queritur autem apud comicum
adolescens de Amore mentem in varios affectus rapiente. Ita, inquit, mihi omnia
ingenia sunt: quod lubet, non lubet iam id continuo. Ita me Amor lapsum animi
ludificat, fugat, agit, appetit, raptat, retinet, iactat, largitur; quod dat non dat,
deludit. Modo quod suasit dissuadet; quod dissuasit, id Iostentat. Maritimis moribus
mecum experitur. Quemadmodum autem mare nunquam conquieseit et subinde
mutat faciem, ita ferunt homines maritimos nonnihil ex maris ingenio referre.
De Euripo dictum est nobis alias.
[F] PECVNIAE PEDIBVS COMPENSANTVR 3530
380 Inter Catonis dicta quae prouerbiorum vice celebrantur refertur et illud: Pecu-
niam pedibus compensari, quod tamen in libris eius viri nondum repperi. Sed fieri
potest vt hoc M. Tullius ioco dixerit. Nec dissimile veri est multas Catonis sen-
tentias fuisse celebres quas ille di4:ir~antum, non scripsit. Ciceronis ex oratione
Pro L. Flacco verba subscribam: Si t~ crassi agri delectabant, hic alicubi in Crustu-
385 mino aut in Capenati parauisses. 1ft>rum esto; Catonis est dictum pedibus compensari
pecuniam: Longe omnino a Tiberi ad Caicum et caetera. Sententiam autem hanc
esse arbitror, si longius absit fundus plus impendiorum esse domino et minus ad





NE INCALCEATVS IN MONTES
35
3531
Elc; opOC; OX-X' ep7tE:~C;, fl-~ &veX.A~noc; ~PXE:O, BeX.'!'TE:·
'Ev y~p OPE:~ peX.fl-vm 'TE: xcd &crmiAoc6m x0fl-6wv'T~, id est
Batte, caue pedibus nudis perrepere montem,
395 Quippe rubis tribolisque viret mons vndique densus.
Qui suscipit vitae genus armet sese aduersus occursura incommoda, ne poeniteat
suscepti.





NON INCEDIS PER IGNEM 3532
id estM~ crnE:uo" 06 "(tip 'TO~ nupt 6&A1tE:O,
Ne propera: neque enim igne calescis.
Scholiastes indicat subesse prouerbium, quo significabant aliquem plus satis fes-
tinare. [HJ Nam pastor, vt erat, protinus volebat canendi certamen inire. Alter
405 non probans tantam celeritatem prouocat ad locum commodiorem. [.F] Prope-
rant enim qui per ignem incedunt et celeritas reddit elementum innoxium, quem-
admodum non laeditur qui manum per mediam flammam mittit aut prunam
ardentem subito manu correptam abiicit. Qui versatur in re periculosa dicitur et
ipse 'per ignem incedere', [H] de quo prius nobis dictum est.
363 capite viii. G-/: add. X.
3528 Otto I.
356 Martial. X, 25, 3 £
359-360 Martial. loco cit. (359 durusque tibi
fortisque: fortisque tibi durusque v.l.).
361 alias Adag. 906 (Boeotica sus), 1207
(Boeoticum ingenium), 2148 (Boeotia auris),
3535 (Auris Bataua).
362 Cic. Nat. I, 43, 120.
363 Plin. Nat. XXV; 94 (364 Potnias).
366 Pomp. Mela II, 29.
Steph. Byz. 'A.~a"1JpCX (367 J\.~a~(:)Qu: J\.~a"1JP[­
TOU v.l.; <Ep(.tou: 'Hp[(.tou v.l.).
352 9
369 Plaut. Cist. 221.
372-376 Cist. 213 ff. (372 mi: mihi ed.
Mediol. 1500; 373 sunt ingenia: ingenia sunt
codd.; lassum: lapsum ed. Mediol. 1500;
374 lactat: iactat codd.; 376 texpetitur).
364 quemadmodum ... asini G-I: add. x.
Passages from Plautus are frequently printed
as prose in the Adagia editions. In the case
at hand, a fragment of a canticum (in ana-
paestic verse), I have followed this practice
(F-J).
378 alias Adag. 862 (Euripus homo).
3530 Otto 1402.
380 Cato, fr. 73 Jordan, p. IIO, quoted by Cic.
Flacc. 29, 72.
382 Cic. loco cit.
384-386 Flacc. 29, 71 £ (384 si iam te).
3531
391 Theocr. 4, 56 £ (392 ep7t7JC;; v~Amoc;:
&:vciAmoc; v.l.).
3532
399 Schol. on Theocr. 5, 31, p. 164 Wendel.
Theocr. 5, 31 (401 e&Am:(X~).




Antipater, quum nee vellet nee posset congredi comminus cum Carneade, qui
magna vehementia inuehebatur in Stoicos, semet ad scribendum venit multosque
libros aedidit maledicos et ineptos, in quibus passim contradicebat Carneadi.
Hinc vulgo cognomen adeptus est KO:Ao:~o~6ou, quod non lingua, sed calamo
415 vociferaretur. Meminit Plutarchus in libello rrEp~ -r"1]c; &aOAEcrX)O:c;.
[fl NON SOLI ATRlDAE AMANT VXORES 3534
Quoties significabimus suam cuique dolere iniuriam, contumeliam aut damnum
nee oportere quemquam impune laedi, conueniet Homericus ille versus ex Ilia-
dos I:
420 ~H ~OUVO~ qnAEoucr' &'A6xouc; !J-zp67twv &v8pw7twv
j\:rpdoo:~; id est
Num solis hominum Atridis affeetus amorque
Vxorum est?
Eum Sextus Coelius eitante Vlpiano ceu vulgo iactatum adfert libro Pandectarum
425 xlviii, titulo Ad legem Iuliam de adulteriis, lege Si vxor. Vergilius imitatus est
libro Aeneidos ix: Nee solos tangit Atridas / Iste dolor.
[AJ AVRlS BATAVA 3535
Quemadmodum Graeci dicunt BO~WT~OV oi3c;, id est Boeoticam aurem pro 'pingui
crassaque', itidem Martialis Epigrammatum libro sexto Batauam aurem dixit
430 'agrestem, inelegantem tetricamque':
'Tune es, tune' ait 'ille Martialis
Cuius nequitias ioeosque nouit
Aurem qui modo non habet Batauam?'
LB 1084 Sic enim legit Domitius Calderinus, quanquam nonlnulli mutarant pro
435 'Batauam' 'seueram'.
Erant Bataui Germaniae populi, Cathorum pars, qui domestica seditione pulsi
extrema Gallicae orae vacua cultoribus simulque insulam inter vada sitam OCCll-
4I1 comminus I: cominus F-H.
425 xlviii. F-H: xliiii. I.
3533
4I1-4I5 Antipater etc. Plut. Mor. 514 d.
3534
418 Horn. 1/. IX, 340 f.
429 Batauam A C-I: Batauiam B.
434 mutarant C-I: mutarunt A B.
424 Sextus Caecilius (!), quoted in Dig.
XLVIII, 5, 14, I.
425 Verg. Am. IX, 138 £
3535 Er. disliked the Hollanders. His
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aversion was inspired by three related
motives: their cultural backwardness, their
gluttony, and their failure to appreciate Er.
himself. As this adage is, in fact, one of the
few documents in which he pays homage to
Holland and his countrymen, it is all the
more remarkable. He composed it in Italy
and made it the final piece of the Adagiorum
chiliades (Venice, 1508). Its purpose was to
recommend himself and his proverb collec-
tion to the scholarly world. In this light it
becomes clear why he offers here such an
unusual, positive picture. He aims at winning
the Italians over by turning the disreputable
name Batavian into a name of praise. In func-
tioning chiefly as a promotional exercise, this
final essay complements Aldus Manutius'
preface on the title page, in which the Italian
publisher advertises the Adagia by Erasmus
Roterodamus to the world of learning.
The essay maintained its special position
even in the enlarged editions of the Adagia
that were being issued by Froben, but lost it
in the edition of 1523 - contrary to Er.' inten-
tion. Indeed, in the alphabetical index at the
end of this edition, 'Auris Bataua' is not
referred to by a page number, as is the case
for all other adages, but described as 'the last
adage' ("ultimum"). Since Er. was wont to
have such indices compiled by a secretary
under his supervision, it follows that he
intended to have his essay on Holland
printed as the final piece. (The printer how-
ever, not heeding the wish of the author,
simply added the new materials for the 1523
edition to the last item of the previous edi-
tion.) This indicates that Er. continued to
attach a special importance to this adage as
late as 1523. Accordingly, it appears again as
the final item in the next (1526) edition. It
was submerged definitively in the 1528 and
subsequent editions by the mass of newly
added adages. Aware of his European fame,
Er. may have thought it at last superfluous to
advertise himself See Wesseling, Are the
Dutch Uncivilized?, pp. 68-102. Er. was the
first to write a description of Holland; see
Wesseling, In Praise ofBrabant, Holland, and
the Habsburg Expansion: Barlandus's Survey of
the Low Countries (I524), in: D. Sacre-G.
Tournoy (eds.), Myricae. Silvufa Neolatina
Iosepho IJsewijn . . . oblata (Supplementa
Humanistica Lovaniensia 13), Leuven, 1997.
For the reception of the adage in Dutch his-
toriography see M.E.H.N. Mout, 'Het Ba-
taafie oor: De lotgevallen van Er.' adagium
54uris Batava' in de Nederlandse gesehied-
37
schrijving, Mededelingen van de Afdeling
Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen 56 (1993), pp.
76-102.
428-429,. Gr~e~i..~ e~assaqu; Diog~n., 1, 1 ~o~w-
1'~OV oue;: E1t~ TWV OCVOC~Q'e"YJ1'UlV XOC~ OC1tOC~ae:UTUlV.
pingui erassaque' A pointed paraphrase of
Diogenianus' explanation. Er. deals with the
proverbial stupidity of the Boeotians in Adag.
2148 (Boeotia auris), 1207 (Boeoticum inge-
nium) and 906 (Boeotica sus). He also had
in mind Horace's verse "Boeotum in crasso
iurares aere natum" (Epist. 11, 1, 244). He
quotes Cic. Fat. 4, 7 "crassum (se. caelum)
Thebis, itaque pingues Thebani" in Adag.
2601 (Scarabeus), ASD 11, 6, p. 417, 1. 592.
The expression "pingui" or "crassa Minerua"
is the subject of Adag. 37.
430 agrestem Used by Er. in connection with
the obtuse Boeotians in Adag. 906 and 12°7.
tetrieam 'Stern, forbidding'; the adjective is
frequently used by Martial.
431-433 Martial. VI, 82, 4-6.
434-435 Sic... seueram' One or two manu-
scripts of Martial and the early printed edi-
tions read "seueram" instead of "Batauam". Er.
used Domizio Calderini's commentary on
Martial, which was first printed in 1474. The
Italian philologist read "batauam", which he
correctly explained as "barbaram et hostilem".
Even so, the text of Martial's epigram,
printed along with Calderini's running com-
mentary, reads "seueram". Apparently, the
publisher did not bother to bring the text of
Martial into harmony with Calderini's com-
mentary. Calderini's comment runs as fol-
lows: "Bataui insulam tenent in Rheno. Hos
domuit Domitianus prima aetate. Cum poeta
barbarum uellet nominare, 'Batauum' dixit,
qui et barbarus erat et hostis fuerat Domitiani.
Aurem Batauam: idest barbaram et hostilern"
(quoted from the Venice 1485 edition, £ k !Iv).
436-444 Erant Bataui... Hollandiam voeant
Probably the primary source of this passage
on the Batavians is not Tacitus, but
Raimundus Marlianus' repertory of ethnic
and topographical names in Caesar's Bellum
Gallieum (Index locorum in commentariis (-os
ed.) Caesaris Belli Galliei deseriptorum et
nominum quae eis prisea nostraque (notsraque
ed.) aetas indidit). Raimondo Marliano, an
Italian professor of jurisprudence, had com-
piled this repertory in Louvain, where he
lived from 1461 until his death in 1475 (see
H. de Vocht, History of the Foundation and
the Rise ofthe Collegium Trilingue Lovaniense
I5I7-I550, I, Louvain, 1951, pp. 135-139). It
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pauere, quam mare Oceanum a fronte, Rhenus amnis tergum ac latera circum-
luit. Gens turn bello valida, vt quae Germanicis bellis esset exercitatissima, turn
440 opibus pollens, quod Romana militia non exhauriretur, quandoquidem erat his
cum imperio societas, vt viros tantum armaque ministrarent, quemadmodum
copiosius prodidit Cornelius Tacitus libro xx. Conuenit inter plerosque doctos,
nec id refragantibus coniecturis, eam insulam cuius meminit Tacitus esse quam
nunc Hollandiam vocant, terram mihi semper et celebrandam et venerandam, vt
445 cui vitae huius initium debeam. Atque vtinam illi nos tarn possimus honesta-
mento vicissim esse quam ilia nobis non est poenitenda! Nam quod Martialis
earn gentem rusticitatis insimulat, quod eandem Lucanus trucem vocat, aut nihil
ad nos pertinet aut etiam laudi vertendum arbitror vtrunque. Siquidem quae
gens non aliquando fuit rudior? Aut quando Romana gens laudatior quam cum
450 praeter agriculturam et militiam nihil arrium nosset? Quod si quae quondam in
was widely used, since it was frequently
printed as an appendix to editions of Caesar
from 1477 onwards (see Indice generale degli
incunaboli delle biblioteche d1talia, S.v. Cae-
sar). Marliano identified the Batavians with
the Hollanders: "Bactaui: hodie Holandini,
populi inter Belgas. Nam Mosa £lumen parce
quadam ex Rheno recepta longe fere ab
Oceano octoginta millibus passuum, quae
appellarur Vualis insulamque efficit Bactauo-
rum, in Oceanum influit (Caes. Gall. IV: IQ).
Hi hodie, ut plaerisque placet, Holandini
dicuntur, diocesis Traiectensis, propinqui
Phrysiae et ducarui Ghelriae (Gherliae ed)
ac mari Oceano finitimi. Hos memorat Lu-
canus in primo (I, 431). Hi a Cattis, populis
transrhenanis, Ceruscis et Ligiis, Pannoniae
populis ultra Herciniam siluam finitimis
Hermunduris, orti dicuntur, et seditione do-
mestica pulsi extrema Gallicae orae uacua
cultoribus simulque insulam in (!) uada
sitam occupauere, quam mare Oceanum a
fronte, Rhenus amnis tergum ac latera cir-
cumluit, ut refert Cornelius Tacirus (Hist.
IV: 12), dicens apud Bactauos fuisse olim
lucum sacrum (IV: 14, 3), qui, ut coniectura
est, hodie in finibus uici Angheducis in
Holandia extat" (quoted from an early edi-
tion of Marliano's Index, s.d., s.l., but Milan
(Buono Accorsi), according to the Indice
generate degli incunaboli. I have used the copy
of the Biblioteca Nazionale at Florence).
With regard to the Tacirus passage on the
Batavians (11. 436-441), there is no doubt
that Er. consulted directly the text of the
Roman historiographer. In addition to the
passage presented by Marliano, Er. has
quoted its sequel. (This sequel, in which Tac-
itus mentions the wealth and military skill of
the Batavians as well as their status as Roman
allies, was of obvious interest to Er., who in
this adage sought to give a favorable picture
of his countrymen and their ancestors.) The
text of the Tacitus passage as quoted by Er.
differs considerably from that of modern edi-
tions. He apparently used the edition by
Francesco Dal Pozzo (Puteolanus); in the
Venice 1497 edition (printed by Filippo
Pinzi) the passage under discussion reads as
follows (f. k viv ): "Batavi, donee trans Rhe-
num agebant pars Cathorum, seditione do-
mestiea pulsi extrema Gallicae orae vacua
cultoribus simulque insulam inter vada sitarn
occupavere, quam mare Oceanum a frome,
Rhenus amnis tergum ac latera circumluit.
Nee opibus Romanis societate validiorum
anriti viros tantum armaque Imperio mini-
strant, diu Germanicis bellis exerciti, mox
per Britanniam gloria transmissis illuc
cohortibus quas vetere instituto nobilissimi
popularium regebant." The latter sentence is
evidently corrupt - which explains why Er.
renders it by a free paraphrase.
442 Cornelius Tacitus libro xx The reference is
to the twentieth book of the Historia
Augusta, as Tacitus' work is entitled in Dal
Pozzo's edition. This corresponds to the
fourth book of the Historiae, to use the mod-
ern title. The tides Historiae and Annales, it
may be recalled, have no ancient authority,
but were attached by sixteenth-century edi-
tors, for the first time by Justus Lipsius in
1574. The jurist Marcus Vertranius Maurus
(Lyon) was the first to separate the two
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works; his commentary was published in
1569. As for the numbering of Tacitus'
books, the convention of numbering them
continuously derives from later antiquity.
This is borne out by e.g. Ms. Mediceus II
(Laurentianus 68, 2), in which Hist. IV is
labelled "Corneli Taciti liber XX". The first
printed edition (Venice, ca. 1473) has no
titles or numbers at all (see EE. Cranz et al.,
ed., Catalogus TransLationum et Commentari-
orum: Mediaeval and Renaissance Latin
Translations and Commentaries, VI, Washing-
ton D.C., 1986, pp. 87-174, esp. 93, 108 fE,
168 ff.).
436 Erant Bataui Germaniae populi One would
expect here the singular form 'populus', but
the use of the plural in similar sentences is
not unprecedented in later Latin; see the pas-
sage from Marliano quoted above, and that
from Piccolomini in the following note. See
also M. Bonnet, Le Latin de Gregoire de Tours,
Paris, 1890, p. 275; H. Goelzer, Le Latin de
Saint Avit, Paris, 1909, p. 593. (I owe these
references to M.L. van Poll.)
442-444 Conuenit... HolLandiam vocant This
statement is taken from Marliano's Index
(quoted above). The travelling pope Aeneas
Sylvius (Piccolomini, Pius I1, d. 1464) may
have been the first to identify the 'insula
Batavorum' mentioned in ancient sources
with Holland. In De Europa (ch. 36) he
observes: "Holandia quoque, provincia Ger-
maniae, a septentrione Oceano alluitur mari;
quod reliquum est Rheni fluminis brachia
intercipiunt insulamque conficiunt; palus-
tris, pascuosa, pluribus stagnis ac maris inter-
fusa sinibus. . . Ultimi Germanorum ad
septentrionem et occidentem versi Hollan-
dini sunt, insulares populi, Rheni ostiis
obiecti, inter quos praecipui Dordracenses
(i.e. Dordrecht) habentur"; cf. also Commen-
tarii rerum memorabilium IX, IQ van Heck,
p. 530, 11. 25-26 "et intra Rheni fluenta
Holandini et Zelandini, insulares homines."
Raffaele Maffei (Volaterranus) situates the
Batavians in Holland: "Batavi enim, ubi
nunc Holandia, propinqui Oceano inter duo
quasi Rheni brachia insulae modo civitatem
habent Traiectensem (i.e. Utrecht), ubi
Ptolemaeus navalia ponit ... " (Commentarii
urbani (first printed in 1506), VII (the quo-
tation is from the 1511 edition, f. 69V ). There
were, however, dissenting voices: in his well-
known dictionary, Ambrogio Calepio (Ca-
lepinus) identifies Batavia with southern
Bavaria. This was rightly dismissed as non-
sense by the Dutchman Maarten van Dorp, a
39
friend of Er., in his preface to Crisostomo
Colonna's eulogy of Holland (see Dorpius,
Dialogus, in quo venus et Cupido omnes ad-
hibent versutias, Lovanii, [1514], £ F iiV ).
Around 1515 the Batavia question was to
become a hot issue in humanist circles in the
Low Countries (see Wesseling, Are the Dutch
Uncivilized?, pp. 75-77).
443 nec id Used here as the opposite of 'atque
id' : 'without inferences that contradict the
conviction, shared by most scholars, that the
island mentioned by Tacitus is identical with
modern Holland.' For this usage see Moria,
ASD IV; 3, p. 92, 1. 393 "amicitia ... , nee ea".
444-446 terram... poenitenda! The theme
'honor your country' is a favorite humanist
topos. When Er.' epigone van Baarland
(Hadrianus Barlandus) had completed an
Epitome of the Adagia for the use of students
(1521), the master praised him for having
rendered a great service to his country (and,
indeed, to mankind as a whole): "patria,
quae, vt recte scripsit Plato, iure sibi nostri
partem vindicat" (Ep. 1204, n. 6-7. Er.'
source is not Plato, but Cicero, Off I, 7, 22).
It is only natural for human beings to love
their own country: "Et quem vnquam
vidimus in tam barbara regione natum, cui
sua patria non vel optima videatur?" (Adag.
115 'Suum cuique pulchrum', ASD Il, I, p.
228, n. 377 f). "Omnes in admiratione
rerum patriarum <p~A~U't'O~ sumus" he wrote
in 1527 to his countryman Kan (Cannius;
Ep. 1832, 11. 60 f.). The same idea is
expressed in the formula "Ducimur enim
omnes admirabili quodam amore eius regio-
nis quae nos aluit atque aedidit" (CoIL, ASD
I, 3, p. 187, 11. 2011 f.). In replying to Manius
on the subject of his own fame (1520), Er.
argues that credit is more justly due to the
place that made an individual great than to
his birthplace. But he goes on to say mod-
estly: "quasi quicquam sit in me de quo pos-
sit sibi placere patria. Mihi satis est si non
pudeat illam mei" (Ep. 1147, 11. 36 fE). These
topical statements sharply contrast with Er.'
numerous expressions of aversion to his
native province (see Wesseling, Are the Dutch
Uncivilized?, pp. 71-75).
447 Lucan. 1, 431. Er. may have found this ref-
erence in both Marliano's Index (above, n.ll.
436-444) and Giovanni Tortelli's encyclope-
dia De orthographia, S.v. Bathani (!).
450-451 Qy.od si... pertinere But otherwise
Er. himself repeatedly sneers at his country-
men, calling them uncivilized or crass and
dull.
4° ADAGIA 3535
Batauos dicta sunt contendet aliquis ad huius temporis rationem pertinere, quae
maior laus Hollandiae meae poterit tribui quam si dicatur a Martialis iocis abhor-
rere, quos etiam ipse nequitias appellat? Vtinamque Christianis vel omnibus
aures essent Batauae, quo pestilentes eius poetae facetias aut non admitterent aut
455 certe his non caperentur! Quod si quis id rusticitatem vocare velit, nos conui-
cium haud illibenter agnoscimus, videlicet cum integris Lacedaemoniis, cum
priscis illis Sabinis, cum laudatissimis Catonibus commune. Lucanus autem, opi-
nor, ita truces appellat Batauos vt Vergilius acrem Romanum. Alioqui, si mores
domesticos spectes, non alia gens est ad humanitatem, ad benignitatem propen-
460 sior cuique minus adsit vel feritatis vel truculentiae. Ingenium simplex et ab insi-
diis omnique fuco alienum, nullis grauibus obnoxium vitiis, tantum ad volupta-
451 contendet F-I: contendat A-E.
452 Hollandiae meae 'My dear Holland'. To a
Dutchman he writes that he is well disposed
towards Holland ("meae Hollandiae"),
despite its harsh climate (Ep. 1238, 11. Il £;
see also 1603, 1. 25 and 3043, 1. 65).
453-455 Vtinamque... caperentur! This veiled
reprimand is meant for Italian humanists,
whom Er. (in later letters) accuses of pagan-
ism in their scholarly pursuits. He reminds
Vives in 1520 that one should not spend too
much time on pagan poetry, as certain
Italians do, but apply oneself primarily to
serious subjects such as philosophy and the-
ology: "Neque enim solis bonis literis va-
candum, quod quidam apud Italos nimis
ethnice faciunt" (Ep. IlIl, 11. 17 f.). In 1524 he
likewise warns young Haio Herman, then in
Italy, to devote himself to philosophy instead
of confining his studies to the Greek classics:
"Noui enim quantum absint a Christianismo
qui in bonis litteris velut ad scopulos Sire-
neos consenescunt, praesertim apud halos"
(Ep. 1479, 11. 176 f£). "Equidem", Er. declares
in 1526 to a Polish bishop, "adnixus sum vt
nostra Batauia mitesceret commercio bona-
rum litterarum: nec id solum, verum multo
magis vt bonae litterae, quas scis hactenus
apud halos fere paganas fuisse, consuescerent
de Christo loqui" (Ep. 1753, 11. 19 f£).
456 integris Lacedaemoniis See Adag. 1761 (Ge-
nerosior Sparta); 1949 (Laconismus), ASD
I1, 4, p. 308, 11. 587 ff. "Quin et frugalitas et
integritas Lacedaemoniorum prae caeteris
Graeciae partibus tanta fuit, vt qui castigate
casteque viuerent, Laconice viuere diceren-
tUr"; 2700 (Canes timidi), ASD I1, 6, p. 480,
455 his C-I: om. A B.
1. 147 "Lacedaemonii verbis parcissimi virtute
longe praecelluerunt." A negative judgement
on the Spartans ("vehementer perfidis") is
the subject of 2631 (Quibus nec ara neque
fides).
457 priscis illis Sabinis This ·proverbial phrase is
not discussed in the Adagia. The Sabines of
old used to be held up as models for their
moral strictness and their stUrdy lifestyle.
Martial. X, 33, I "Simplicior priscis ... Sabi-
nis"; I, 62, I "Casta nec antiquis cedens Laev-
ina Sabinis"; luv. IO, 299 "veteres imitata
Sabinos"; Liv. I, 18, 4 "disciplina tetrica ac
tristi veterum Sabinorum, quo genere nullum
quondam incorruptius fuit"; Verg. Georg. I1,
532 (referring to the Golden Age) "Hanc olim
veteres vitam coluere Sabini." See also Otto
1562; Nachtrage zu Off0, p. 208.
457 laudatissimis Catonibus See Adag. 789 (Ter-
tius Cato) "duorum Catonum, senioris, cui
nomen Censorio, et minoris, cui nomen Vti-
censi, grauitas pariter atque integritas vulgo
celebratissima quondam fuit, adeo vt e coelo
demissi dicerentur, vt bellum cum vitiis
gererent." Cato Censorius is also praised in
2185 (A puro pura) and 1535 (Frustra Herculi).
457-458 Lucanus... Romanum Lucan. 1, 431.
Verg. Georg. Ill, 346. Lucan's characteriza-
tion of the Batavians as "truces" is to be
taken as a compliment, says Er. But he uses
the same word from Lucan in a deprecatory
sense in a letter of 1533, Ep. 2795, 11. 36-38
"Egone hominem clarum et candoris eximii
conscribam in calce amicorum? Turn vere
essem, quod olim fuisse dicuntur Bataui,
trux et a Gratiis alienus."
ADAGIA IVvi.35
459 non alia... propensior In the colloquy
'Naufragium' (ASD I, 3, p. 332) the Dutch
are praised for their 'incredible alacrity' in
extending hospitality to foreigners: "Ista
(gente) nihil humanius, cum tamen feris
nationibus cincta sit."
460-461 lngenium... alienum Hollanders are
straightforward. Er., bent on giving a favor-
able image of his countrymen, here ignores
the proverbial drawback of Dutch simplicity,
namely bluntness and stupidity. This side of
the picture is shown in Lister's commentary
to the Moria: "laudatissima gens est, tamen
ob ingenii simplicitatem et mores minime
fucatos vulgo stulti vocantur" (ASD IV; 3, p.
85, n. 11. 254-255; it may be recalled that Er.
had a hand in Lister's notes). Listing national
vices - for the use of preachers - towards the
end of his life, Er. gives the following stereo-
types: the Germans are brave but savage, the
Italians are sober in eating and drinking but
otherwise intemperate, the Gauls are frivo-
lous ("facilitatem") and wanting in obedi-
ence to God, the Gelderlanders are cunning
("astutiam"), and the Hollanders naive and
simple-minded ("simplicitatem"); the latter
peoples are both wanting in the wisdom of
Christ ("euangelica prudentia"; Eeclesiastes I,
ASD V; 4, p. 238, 11. 997 ff). A Hollander
never lies, if we are to believe Er.: "Hollan-
dus est: mentiri si vellet, non posset" (Ep.
2799, n. 14-15). He advances this argument
with the purpose of persuading his Flemish
friend Utenhove to believe the account ren-
dered to him by the Dutch messenger Quir-
inus Hagius. Er. may consider his Hollanders
to be frank and simple-minded, but Crisos-
tomo Colonna, who visited Holland at the
age of sixty, claims the very opposite. While
praising them for their industry, he calls
them crafty and cunning: "Hominum genus,
ut plane inspexisse videor, maxime indus-
trium et negociosum, sed versutum et cal-
lidum." A tourist, he especially blames the
coachmen for cheating and charging too
much: ''Addo etiam essedarios, qui currulem
vectationem exercent, subdolos et in advenas
presertim lucelli cuiuspiam captandi gratia
fraudulentos" (see Crisostomo's letter [above,
n.l!. 442-444], £ G ir).
It is only fair to point out that, in Er.' view,
honesty was by no means a prerogative of the
Dutch. He credited all inhabitants of Ger-
mania with this quality. "Decet hominem
Germanum ingenue turn facere turn dicere,"
he declares in the preface to the 1515 edition
of the Adagia (ASD 11, I, p. 28, 1. 153). The
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idea of 'the honest German', for which the
humanists could find confirmation in Taci-
tus' Germania (22, 4 "Gens non astuta nec
callida"), was certainly strengthened by their
association of the ethnic name with the
homonymous adjective 'germanus' (honest,
guileless). Er. loved this pun (see ].D. Tracy,
Er. Becomes a German, Renaissance Quarterly
21 (1968), p. 284; 1.-E. Halkin, Er. et l'Eu-
rope, in: Commemoration nationale d'Er.,
Bruxelles, 1970, pp. 87-89).
460 feritatis vel trueulentiae The first predicate,
which contrasts with humanitatem, harks
back to Martial's use of the name Batavian,
whereas truculentiae, contrasting with benig-
nitatem, refers to Lucan's qualification; see 11.
446-447 "quod Martialis eam gentem rustic-
itatis insimulat, quod eandem Lucanus
trucem vocar".
461-462 ad voluptatem . .. deditius Er. is usually
less mild concerning the appetite of his
countrymen (see Wesseling, Are the Duteh
Uncivilized?, pp. 71-74). The Hollanders
bore the nickname 'bellies' ("ventres"), wit-
ness Maarten van Dorp, a Dutchman himself
(quoted below). By virtue of this ill repute
the Spaniard Zufiiga called Er. "butyfO et
patria ceruisia obrutum" (see Er.' apology,
ASD IX, 2, p. 68, 11. 152 E).
The only one to find fault with Dutch fare
because of its meagreness and horrible qual-
ity was the Italian Crisostomo: "Victus
omnibus parcissimus est. Secundario pane
aut lacte macerato aut butiro leviter oblito
vitam ducunt. Turn, si quando se volunt
invitare unctius, aut bubulas aut ovillas
carnes pridie coctas et in sextum interdum
diem servatas apponunt. Has ego intuens
averti statim iubebam" (see Crisostomo's
letter [above, n.ll. 442-444], £ G ir-v). Van
Dorp could not appreciate criticisms lev-
elled by foreigners against his countrymen.
In his preface to Crisostomo's letter he
defends them, insisting that they are notori-
ous gluttons: "nolim offendat vos (se. the
Hollanders) quod Hollandis victum scribat
esse parcissimum, quando et finitimae
gentes id una voce omnes facile coarguant, a
quibus voluptatis gulaeque damnati etiam
ventres per iocum vocamur: tantum abest
ut tenui victu ac secundario pane victitare
censeamur. Et videtur Neapolitanus non in
alia quam essedariorum hospitia divertisse:
quae ubinam gentium consueverunt non
esse paulo sordidiora et agrario nauticoque
cibo quam cupediis et lauticiis instruc-
tiora?"
42 ADAGlA 3535
tern, praecipue conululorum, aliquanto deditius. Cuius reI causam esse puto
miram rerum omnium exuberantiam quibus voluptatis studium iritari solet,
idque partim ob commoditatem importationum, quod non solum occupat duo
465 nobilissimorum fluminum ostia, Mosae Rhenique, verumetiam quod aliquanta
sui parte Oceano alluitur, partim ob natiuam regionis vbertatem, vt quae passim
nauigabilibus ac piscosis interluatur fluuiis, pascuis vberrimis abundet. Ad haec
auium inf'initam copiam paludes saltusque suppeditant. Proinde negant aliam
inueniri regionem quae simili spacio tantum oppidorum contineat mediocri qui-
470 dem magnitudine, sed incredibili politia. In domesticae supellectilis nitore pal-
mam vni concedunt Hollandiae negociatores quibus pleraque pars orbis est per-
agrata. Mediocriter eruditorum nusquam gentium frequentior numerus. Ad
exquisitam eruditionem, praesertim antiquam, quo non perinde multi perue-
niant, aut vitae luxus in causa est aut quod apud illos plus honoris habetur egre-
475 giae morum integritati quam egregiae doctrinae. Nam ingenium non esse nega-
470 politia E-/: politie A-D.
463-472 miram... peragrata In his apology
against Zuniga, Er. summarizes this eulogy
of Holland as follows: "Perinde quasi ...
Hollandia regio sit vlli pro sua portione con-
temnenda, siue spectes celebritatem ac fre-
quentiam oppidorum, siue cultum ac poli-
tiem vitae, siue copiam rerum omnium, siue
ingeniorum prouentum. Quod esse verum
Stunica vel ex negotiatoribus Hispanis
cognoscere poterit" (ASD IX, 2, p. 68, 152 ff.
He repeats this in a letter to Pierre Barbier,
Ep. 1216, 11. 46-49). For the towns in Hol-
land see ).0. Tracy, Holland under Habsburg
Rule, Iso6-Is66, Berkeley, 1990.
465 nobilissimorum fluminum Possibly an echo
of Plin. Nat. IV; IQI "In Rheno autem
ipso ... nobilissima Batavorum insula." (It
may be recalled that Pliny was one of Er.'
favorite authors and that the passage bears
on the Batavians.)
470 politia 'Elegance' of outward appearance.
politia is derived from 'polire', like the vari-
ant form "polities", which is more common
for Er. (cf. "culrum ac politiem vitae" in the
passage quoted on 11. 463-472 above,
"veterum theologorum politiem" in Anti-
barb., ASD I, I, p. 77, 1. 3, and "orationis
politiem" in Ep. 3043, 1. 41). This non-classi-
cal word, which Er. uses only here, is dis-
cussed by Angelo Oecembrio at the begin-
ning of his Politia litteraria and defined
as "elegantia" and "elegantiae cultura' . It
matches with nitore (brightness, splendor) in
the next sentence. Er. is referring to the
external aspect and finish of houses and pub-
lic bUildings in the towns of Holland. This is
confirmed by van Baarland, a follower of Er.,
who in his own eulogy of Holland echoes his
master in the following way: "neque regio
esse creditur alia in orbe quae simili spatio
tot habeat oppida mediocriter quidem
magna, sed apprime polita et concinna" ('ele-
gant and pretty'. Hadrianus Barlandus, Ger-
maniae inferioris urbium... catalogus, pub-
lished in combination with his Dialogi at
Louvain in 1524; the quotation is from the
Paris 1530 edition). Reinier Snoy on the other
hand, another contemporary of Er., seems to
be in doubt as to the sense of the word under
discussion. He gives in fact a twofold inter-
pretation, quoting Er. as follows: "Neque alia
est inveniri regio quae simili spatio tantum
oppidorum contineat mediocri quidem mag-
nimdine, sed incredibili republica et ornatu"
(Renerus Snoius, De rebus Batavicis tibri
XIII, in: Franciscus Sweertius, ed., Rerum
Belgicarum annates, Francofurti, 1620, p. 13,
11. 36-56). It is true that it is quite normal for
Er. to use the homonymous word 'politia' (=
politeia), but the evidence given above seems
such as to preclude the interpretation 'consti-
tution' or 'administration' in the passage at
hand. In fact, it hardly suits the context (the
focus being on the external aspect of towns
and interiors). It also fails to account for the
variant reading "politie" (from 'polities'; so
A-D, see the apparatus criticus). Interest-
ingly, the erroneous interpretation has firmly
established itself, since it was adopted by
such authors as C. Busken Huet, Het land
ADAGIA IVvi.35
van Rembrand. 5tudien over de Noordneder-
landsche beschaving in de zeventiende eeuw,
Haarlem, 1882, I, p. 7 and J. Huizinga, Eras-
mus, Rotterdam, 19786, p. 63. It is also found
in current essays on Er.
domesticae. .. nitore The reference is to the
lustre of the furnishings of Dutch interiors.
We may perceive here an early symptom of
the notorious Dutch cleanliness, which
indeed struck many a traveller in Er.' time,
like Luigi Marliano and Crisostomo
Colonna; see Marliano's letter, written ca.
1508, in: Cornelius Aurelius, Batavia, ed. B.
Vulcanius, Lugduni Batavorum, 1586, p. 73,
and that by Crisostomo (above, n.ll. 442-
444), £ G it.
472 Mediocriter ... numerus Er. refers to the
inhabitants of the towns, where literacy was
widespread and where well-to-do burghers
participated in the literary and theatrical
activities of the Chambers of Rhetoric. On
other occasions, by contrast, Er. charges the
Hollanders with cultural backwardness and
lack of interest in scholarship (see Wesseling,
Are the Dutch Uncivilized?, pp. 71-75).
Humanism, the main factor of the Renais-
sance, was indeed slow to come to the Low
Countries.
474 vitae luxus in causa Vitae luxus is a
euphemism for the "comessationes" for
which Er. so often chides the Dutch. Afflu-
ence brings about gluttony (11. 461-463),
gluttony in turn is attended by ignorance:
"Sunt autem inter se cognata vitia 1toAu~ocyloc
et stoliditas. Atque hinc Herculem The-
banum edacem faciunt, sed eundem a literis
alienissimum, adeo vt praeceptorem suum
trucidarit" (Adag. 906 'Boeotica sus'). In the
same spirit, his epigone Hadrianus Junius,
principal of the Haarlem Latin School,
blames luxury and a strong bent for business
for the lack of excellent scholars among the
Dutch: "ingenia ... non infelicia neque ste-
rilia, quorum nonnulla, nisi luxu protereren-
tur obruerenturque ac velut in herba in-
terirent aut nisi e medio studiorum cursu
retracta ad negotiationem et lucrosas anes, a
Mercuriali saliva alienas, spem luderent atque
abrumperent, poterant cum veteribus illis in
dubiam certaminis aleam ire. In his sine
exemplo maximum illuxit clarissimumque
domini Erasmi Roterodami ... " (Batavia,
Lugduni Batavorum, 1588, p. 234).
474-475 apud illos ... doctrinae The idea that
the Dutch value honesty more highly than
learning is shared by van Baarland, a Zee-
lander by birth and professor of Latin at
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Louvain, who further observes in his eulogy
(above, nJ. 470) that they are more success-
ful in learning classics than other peoples -
provided that they are sent to school at a
very early age.
475-476 ingenium ... argumentis In referring to
the intellectual power of the Dutch, Er.
leaves it to his readers to substantiate this
claim for themselves. To understand what he
has in mind, we must broaden our scope to
the whole of Germania. Er. claims as early as
1499 that the peoples of Germania are by no
means less gifted than the Italians ("Ger-
manorum ingenia nulla in re Italis esse infe-
riora'), and summons his Frisian friend Sixti-
nus to prove it (Ep. Il3, 11. 153 ff). The great
abilities and achievements of the Germanic
peoples as opposed to the cultural supremacy
of the Italians was a favorite theme for
Northern humanists. Significantly, it is the
subject of the sole fragment of Petrus Mon-
tanus' Adagia (1504) to survive. In it Mon-
tanus, a Gelderlander, observes that the Ger-
manic race is given to action rather than
reflection. He extols the Germans for their
valor and for the magnificent inventions the
world owes to them, to wit the cannon
("bombarda') and the art of printing ("chal-
cographia"). As regards the compass ("pixi-
dem nauticam") and paper ("chartam"), the
Italians surely cannot deny that they were
invented by the French and the Spanish -
with the help of Germans, to be sure. The
fabrication of paper was admittedly brought
to perfection in Italy, but no one can prove
that this was not due to a Batavian or Zee-
lander ("At quis negare certo poterit illi
invento nec praefuisse nee adfuisse authorem
Batavum aut Zelandum Germanum, vel in
Italia?"). Finally, Montanus exclaims: "Sed
quorsum haec, quorsum? Ut existimem Ger-
manos, ut rebus bellicis et bonis artibus
excogitandis caeterisque rerum praestantiis
nulli genti omnium seculorum secundi
fuerunt, ita quoque oHm et Graeciam et Ita-
Eam eloquentia infra se visuros... Turn
denique futuram tam eruditam atque lite-
ratam Germaniam nostram ut non Latinius
vel ipsum, quantumlibet politum sit, La-
tium." The adage that prompted this eulogy,
namely "Prospectandum vetulo cane la-
trante", is nothing but the Germanic proverb
'~s die oude hont bast so salmen wtsien"
('Beware when the old dog is barking'. The
proverb is quoted, along with other variants,
by Suringar, 70, pp. Iq-I2I). Er. may well
have been familiar with the ideas propagated
44 ADAGIA 3536-3537
tum illis plurimis constat argumentis, quanquam mihi sane quam mediocre




Hominem stulte nugacem Graeci vocabant xPOUVOXU1'POA~Pexwv voce ridicule
composita a xpouvo~, quae proprie I dicitur aqua impetu scatens, et xu-rpex, olla, et
A1jpdv, quod est nugari. 'Ollas' autem stupidos appellamus. Refertur a Suida. [H]
Extat apud Aristophanem in Equitibus. Quo dicto notasse videtur homines
immodice nugaces. Nam et A~p0\)C; quidam fontes dici putant, 1Ccxpa 1'0 A~CXV pEr:V.
Indicat hoc Vlpianus enarrans tertiam Demosthenis Olynthiacam.
Alibi retulimus prouerbium Lusciniae nugis insidentes, J\1jOOVEC; AscrxcxLe; &y-
XCX8~[.LEVexL, sed post comperi AEcrX(J..~ Graecis dici nonnunquam sedilia quaedam
publica, in quibus Athenienses ociosi complures pariter sedebant, quibuslibet de
rebus inter se nugantes, qualia sunt hemicyclia. In testimonium proferunt hoc
carmen ex Homero:
49° Oux &8EAELC; E{)OELV XexAx~wv E:~ oO[.Lov &A86Jv
,/H 1COU &~ AEcrX1jV;
Haec sedilia fuisse Apollini consecrata scripsit Cleanthes. Quidam eum deum
appellant AEcrX'f)V opwv.
[G] FABARVM ARROSOR 3537
495 Kucx[.Lo'!pw;, id est fabarum arrosor, dicebatur qui in creandis magistratibus ven-
debat sua suffragia eoque quaestus gratia sedulo versabatur in comitiis. Quod vti-
nam hodie non fieret in creandis summis ecclesiae proceribus et orbis monarcha!
Tunc a populo conuicio notati sunt qui magistratulum ambienti fauebant accepta
pecunia. Nunc palam donantur ingentia praemia qui suffragantur in creando
500 summo Pontifice et Caesare. Quin et ipsi principes quidam simpliciter vendunt
magistratus, et miramur collabi ciuitatum disciplinam!
Priusquam repertus est vsus calculorum, quos Graeci ~~<poue; appellant, suffra-
gia nigris et albis fabis ferebantur. Vnde fabis victitare dicebantur quibus hinc
erat quaestus. Suidas citat senarium, sed, vt fere solet, tacito autoris nomine,
id estKP~VEr: OE 1'Ou'!oue; OU X\)ex[.L01'pW; 1\.-r-r~x6e;,
Hos iudicabit non fabae esor Atticus.
Prouerbii meminit et Hesychius, indicans hunc morem fuisse apud Aetolos vt,
cui alba faba obtigisset, is magistratum susciperet. Vnde ferre suffragia siue sortiri
XUexfLEUE~V appellabant et iudicem xuex[.LO~6AOV; nam et in iudiciis quibusdam non
510 voce, sed calculis ferebantur sententiae. Manet in hodiernum vsque diem mos, vt





Ni[>v yocp Ean 8EO'7t6'T'Yjc;
'i\ypmxoc; opy~v, XU~!1-0'TPW~, id est
Nobis agresti est dominus ira, qui fabas
Arrodit.
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Dici poterit et in tenuem parcumque, nam hinc sumpta est metaphora In
magistratus affectatores aut ex suffragiis suis venantes quaestum.
481 Suida H I: Suida. Videtur e comoedia
quapiam sumptum G.
by Montanus, although there is no evidence
that he knew his Adagia.
There is, however, an unsuspected connec-
tion between Montanus' short essay and Er.'
first proverb collection of 1500: whereas Mon-
tanus' eulogy of the Germans is original, the
adage and the accompanying explanation are
not, for he plagiarized these from Er.' Col-
leetanea (723). Momanus' essay has been pre-
served through his compatriot Geldenhouwer
(Noviomagus), who appended it to his Histo-
ria Bataviea, Argemorati, 1530, £ 26. For bio-
graphical details on Momanus (d. 15°7) see G.
Tournoy, The Beginnings ofNeo-Latin Satire in
the Low Countries, in: R. De Srnet, ed., La
satire humaniste, Leuven, 1994, pp. 100 £
476-477 quanquam mihi etc. In bringing his
eulogy of Holland and the Dutch to a close,
Er. unexpectedly focuses on himself By dis-
paraging his own capacities he seeks to avoid
the impression that he is implicitly praising
himself This final sentence echoes the
famous opening of Cicero's defence of
Archias: "Si quid est in me ingeni, iudices,
quod sentio quam sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua me non infiteor
mediocriter esse versatum, aut si huiusce rei
ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac
disciplina profecta ... ".
3536
479 Suid. KpotJ'JOXU"t'POA~PIXLO'J e:I 2485.
481 Ollas... stupidos appellamus Er. probably
refers to a term of abuse in his mother tongue.
481 Suid. loco cit.
482 Aristoph. Equ. 89.
483-484 A~POUC; •. . Olynthiacam SchoI. on
Demosth. 01. 3, 29 Dilts I, p. 99.
485 Alibi Adag. lI03.
486-493 MaXIXC;... AEaX'Y)'J opw'J Harpocrat.
AEaxIX~. - The first edition of Harpocration's
vocabulary appeared in 1503 at Venice, as an
appendix to Ulpianus' scholia on Demos-
thenes; see ASD I1, 5, p. 265, n.lI. 575-576. Er.
learm from Harpocration the literal sense of
AEaX'Y) (public bench or hall). Even so Er. mis-
interprets this word in 1531, taking it to mean
a sort of exercise for retired gentlemen in
smart and witty conversation; Ep. 2431, ll. 256
ff. "Instituit (Lycurgus) exercitamenti genus
quod AEaXIXC; appellabat, ad quod conue-
niebant seniores iam a publicis functionibus
emeriti, lepidis dictis liberalibusque iocis tem-
pus cum voluptate transmittentes, sed quae
vel ad honesti laudem vel ad vitiorum vitupe-
rationem conducerent" (cf Plut. Lye. 25, 2-3).
489 Horn. Od. XVIII, 328 £, quoted by Har-
pocration (490 ou3' €eEAE~C;: oux. €eEAE~C; v.I.).
492 Cleanthes, von Arnim I, fr. 543, p. 123,
quoted by Harpocration.
492-493 Quidam etc. Harpocration quotes
Cleanthes as saying that some refer to Apollo
as Guardian of the Meetings in the Halls
(AEaX'YJv6p~0'J: AEaX'Y)V opwv v.I.).
3537
495 Suid. XUIX(.LO"t'pW~ 2578.
502-504 Priusquam... quaestus Suid. loco cit.
504 Suid. loco cit. The provenance of the line is
unknown.
507 I;1esych. X.~IXfW"t'PW~ 4339, XUIX(.LEUE~'J 4342,
XUIXfLCP 7tIXTpLcp 4343 Latte.
5Io-5II Manet... deligatur The festival of
Epiphany (January 6) celebrates the adoration
of Christ by the Magi. Eating lots offood was
part of the festivities. A cake would be served
in which a bean or a coin was concealed
(driekoningenbrood; Twelfth-night cake). The
lucky person who found it in his piece
became the 'king' of the festival. A somewhat
different way of selecting the king consisted
in drawing beans (Woordenboek der Neder-
landsehe tool, Ill, I, S.v. boon, 447). It is to
this custom that Er. refers. See also G. Krause
et al., ed., Theologische Realenzyklopadie, IX,
Berlin, 1982, S.V. Drei Konige, 169.
5II Aristoph. Equ. 41.
517 Dici ... parcumque Folly uses the phrase
"lupinurn arrodere" of hungry theologians,
Moria, ASD 1\1, 3, p. 112, 1. 753.
[GJ MANCI PERA
ADAGIA 3538-3544
520 Narrant locum fuisse vicinum Hymetto, cui nomen fuerit KUAAOU I1~pC(, id est
Claudi Mantica. In eo fuisse templum simulque fontem, vnde foeminae steriles
bibebant et fiebant foecundae. Suidas indicat et composite dici KUAA07t~PC(V,
admonens esse prouerbium in eos qui artificio vim admouent naturae. Hesychius
ostendit Aristophanem in Centauro lupanar appellasse KUAAOU I1~pC(v, quod
52 5 huius nominis locus dec1iuis sit ac praeceps.
Conueniet in illos qui bulbis aliisue medicamentis iritant libidinem. Quidam
elleboro succurrunt ingenio et quibusdam medicaminibus memoriae.
[GJ VNDARVM IN VLNIS 3539
Suidas refert hunc senarium ex Aristophane:
530 Koc~ "t"C(u"t" ~XOV"t'E~ xU(.Lrl"t'wv EV &YXrlAc(~~, id est
Atque id quidem quum essent in vlnis fluctuum.
'In vlnis vndarum esse' dicebantur qui in summis rerum difficultatibus versaban-
tur. Neque enim suauiter iactant maris vndae quos amplexae fuerint. Allusum est
ad nutrices, quae pueros in vlnis circumferunt et agitatione mouent, vt fiant
535 vegetiores, quod ipsum infantibus natura gratum est somnosque conciliat. Verum
alia est fluctuum iactatio.
[G] FLVCTVS MVIVS 3540
Ku(.LC( xwcp6v, id est fluctum mutum appellabant qui nondum edebat fragorem,
LB 1086 sed iam incipiebat intumelscere. Primum enim tacitis vndis insurgit mare, mox
540 exasperata tempestate procul fremit ac resonat.
Dici potest de bili hominis quae nondum erupit in conuicium, sed tacite inar-
descit. Ve1uti si dicas: 'Cede Xlj!LC("t'~ xwcpepl': desine contendere, ne disputatio
exeat in rixam' aut: '0bsiste xU(.LC("t'~ xwcpep!': reprime iram efferuescentem!
[GJ CARICVM VINVM 3541
545 KC(p~xo~ oIvo~ Suidas indicat fuisse prouerbium de vino, vt opinor, tenui, quod
non adferret hilaritatem, qualis erat Carica Musa, de qua dictum est alias. Quic-
quid enim vile, lugubre, molestum aut querulum Caricum dicebatur. Sed haud
scio an apud Suidam pro oI(.Lo~ scriptum sit oIvo~, nisi quod Hesychius nescio
quid attingit de Carica vite ve1ut inculta et incomposita. Nam genus hoc militare
550 negligit agricolationem.
[GJ OIOAYKOL 3542
Herodotus in Me1pomene, hoc est libro quarto, refert. Quum Theres quidam
adornaret longinquam nauigationem ac filius ipsius adolescens negaret se futu-
ADAGIA IVvi.38-44 47
rum eius nauigationis comitem, To~y(Xpouv Et:pY) (Xtrt'ov x(X"t'(xAd~E~V o~v EV AUXO~(H,
555 id est 'Itaque relinquam eum: inquit, ouem inter lupos. ' Ex eo dicto nomen indi-
turn est adolescentuIo OlOAUXOC;;, voce composita ex 'oue' et 'Iupo'.
Dici poterit in hominem desertum ac destitutum auxilio. Quod si quis nega-
bit hoc esse prouerbium, patiatur appendicem esse eius quod alibi retulimus,
Quem lupo commisisti; nam probabile est ab hac historia naturn prouerbium.
560 [G] NAIKII:I:OPEYEIN 3543
N(X~x~acropEuE~V dieebantur qui studio quippiam eleuarent. Alii putant 'v(x~xw­
O'OpErC;;' dici soliturn ei qui, quum videretur confiteri, non confitebatur, perplexis
verbis occultans mendacium, quod fere solent haeretici in discrirnen adducti. Vox
composita videtur a v(x~, quod est adfirmantis, et x[crO'YJ, pica, et pEW, quod est
565 fluo, quod inuoIuta loquacitate negent quod affirmare videntur, rursus affirment
quod negant. Merninit Hesychius.
[G] CV! NVLLVM NEGOCNM ERAT, HARMENEN MVRO CINXIT 3544
Strabo libro Geographiae xii. refert huiusmodi prouerbium:
"OO'''t'~C;; EPYOV OUO€V dXEV j\P!-'-EVYJV E"t'dXWEV, idest
570 Qui negoci nil habebat Harmenae murum addidit.
3538 Zenobii Athoi Proverbia, ed. W
Blihler, IV; Gottingae, 1982, 37.
520-522 Narrant... foecundae Suid. KUAAOU
n~pa'J 2672; Zenob. Aid. XUAAOU TC~pa'J, col.
ro8.
522 Suid. loco cit. (KUAAouTC~pa'J).
523 Hesych. XUAAOU TC~pa 4521 Latte.
524 Aristoph., fr. 283 peG Ill, 2.
525 decliuis... ac praeceps Hesych.: ETC'rjPECPE<:;
(EmcpEpE<:; v.l.).
526 illos... libidinem See the end ofAdag. 2344
(Bulbos quaerit) and 3142 (Nihil profuerit
bulbus).
526-527 Quidam elleboro etc. See Adag. 751
(Bibe elleborum) and 3464 (Bibere man-
dragoram).
3539
529 Suid. xUfJ-a 2675. Aristoph. Ran. 704.
532-533 In vlnis... versabantur After Suid. loco
cit.
3540
538 Hesych. xUfJ-a'T~ xwcpi;) 4531 Latte.
539-543 Primum etc. Added by Er. - See also
:}dag. 1808, A~D Il,,, l' p. 223, H." 192 f£ on
mare surdum and htus surdum .
3541
545 Suid. Kapo<n Moucrn 388. There the phrase
Kaptxbc; aI'Joc; (a Carian fable or proverb) is
quoted: TCapmfJ-~a Kap~xoc; aI'Jo<:;. Er., how-
ever, read (K(Xp~xoc;) oI'Joc;. Yet he raises
doubt as to the correctness of this reading,
which he suspects to be a corruption of oIfJ-oc;
(1. 548).
546 alias Adag. 779 (Carica Musa).
546-547 Quicquid... Caricum dicebatur See
Adag. 779; 130 (Cum Care Carizas) and 2597
(Caricus hircus).
548 Hesych. Kaptx~ 817 Latte: OCcrU'J8E'TOC;. xal
G(fJ-1tEAOC;, i.e. "Carian means 'faithless, with-
out covenants'. It also denotes a type of
vine." Er. takes &.crU'J8E'TOC; with G(fJ-TCEAOC;.
549 genus hoc militare Er. means the Carians,
who were notorious mercenary soldiers; see
Adag. 514 (In Care periculum) and 2597.
3542
552 Hdt. IV; 149 (Theras; 554 't'otyapw'J).
558 alibi Adag. 3IO.
3543
561 Hesych. 'Ja~XtcrcroPEUO'JTO::C; 22 Latte:
E1t~'T'rjSEC; S~acrup0'J't'ac;, xaL E~EU'TEA~~o'J't'ac;.
Alii Hesych. loco cit. ('J(X~X~crcr~PE~<:;).
562-566 perplexis etc. Added by Er.
3544
568 Strabo XII, 3, ro (569 J\p!J.€'J'rj'J).
ADAGIA 3545-3548
Est enim trochaicus tetrameter. Tradit autem Harmenen vicum esse Sinopensium
portum habentem. Cuius meminit et Stephanus, situm indicans in Paphlagonia
et a nonnullis dictam 1\pf1.~v'YJv, quod hie sane carminis ratio non patitur. Neuter
indicat originem aut sensum adagii. Conieetare licet vicum fuisse frigidum, quem
575 aliquis cinxerit muro, vt fieret oppidulum aeque frigidum. Non enim dixit ~X'1'~­
ae:v, quod interpres videtur somniasse, qui vertit construxit, sed ETdX.~aEV, hoc est
muro cinxit.
[G] NEC ANIMANS NEe INANIME 3545
Prouerbiali figura dictum est apud Platonem libro De legibus viii. 7tcb'TtuV TWV Te:
580 E!J.~UX.tuV xClt 'TWV oc~ux.wv, id est omnium et animantium et inanimorum, quum
nihil omnino signifieamus excipiendum. Simili figura dieimus 'iuuenum
senumque' et 'bipedum ac quadrupedum nequissimus'. Item 'nec diis nec homi-
nibus placet', 'nec viuis parcit nec mortuis'. Locum Platonis citauimus integrum
in prouerbio ~X~Clf1.OCX.Er:V.
IN IDEM CONSPIRARE 3546
E~c; TClU'TOV ~ufl.cpuaoc~, id est in vnum coalescere. Plato De legibus iiii.: To OE aufl.-
7tVEUaOC~ XClt XOC6&'7tEp ~7t7tEWV ~EUYOC; xoc6' EVOC E~C; 'Tocu'T6v, 1:0 AEy6fl.EVOV, ~ufl.cpuaoc~
Xp6vou 7tOAAOU xcd 7tocYX.&'AE7tOV, id est Caeterum conspirare ac velut equitum iugum
LB 1087 singulos in idem, vt dici solet, coalescere multo I eget tempore estque perdifficile.
590 Interpres ~uf1.cpuaoc~ vertit vnum et idem efflare, quum magis videatur dictum a
cputu, nascor. Itaque mihi magis arrisit coalescendi verbum. Quanquam huius rei
iudicium doctis defero. Si iungas duos equos inter se ignotos, non ferunt sese.
Tandem assuetudine diutina, posteaquam vterque alterius halitui assueuerit,
concordes sunt. Itaque pariter anhelasse sub eodem iugo gignit concordiam. Et
595 Vergilius ait: Vdoque docent inolescere libro.
[G] HIC TELAM TEXVIT, ILLE DIDVXIT 3547
Apud lulium Pollucem libro vii., capite x. refertur senanus suppresso autoris
nomine Cni forsitan Nicophanes est in Pandora):
600 Quanquam legendurn arbitror (0 !J.EV E~UcpOC[VEe' ~a1'6v, 0 OE O~&.~E1'OC~ siue, quod
probabilius est, O~E~E1'O, nam vocem ~(j'TOUC; etiam metri ratio respuit. lam si nobis
textor quispiam Graecus exponeret quid sit OVX~EaeOC~, quod, vt indicat Pollux,
Attici dicebant 7tP0<pOpEr:(jeOC~, non esset difficile prouerbii sensum enarrare. Nam
Suidas tantum habet o~&.~o!J.oc~ 1:0V aT~fl.ovoc. Hesychius paululum lucis addiderat,
605 dicens: O~E~e:'TO' o~EaX[~ETo, si O~E~e:1'O veniret a themate o~&~o!J.oc~. Quod si O~&.­




Olim qui inaniter laborabant CiXW~!-L!XXE:~'J dicebantur, hoc est cum vmbra pugnare.
Plato libro De legibus viii.: Kat ~'n 7tcXYruw TW'J TE: E:~~UXw'J xat T(;)'J ch~uxw'J
610 &7tOP~Ci!X'JTZC; 7tOTE:, E:P'Y)!-L(~ CiUyyU!-L'JIXCiTW'J, &p6: yE: OUX E:TOA!-L~Ci!X!-LE:'J &'J IXUTOt 7tpOC;
~~iic; !Xtrrouc; Cix~Cl!-LaXE:~'J O'JTWC;; Ad haec~ si quando omnibus et animatis et inani-
mis destituti nullum haberemus concertatorem~ num sustinebimus ipsi contra nos
ipsos vere vmbraticam exercere pugnam? Idem in Apologia Socratis: ]\AA' &'J&yx'Y)
&TE:XV(;)C; WCi7tE:P Cix~a!-LaXE:~'J &1tOAoyou~E:'J6'J 'rE: xat E:AZYXE:~'J ~'YJOE:'Joc; &7tOXP~'JO~Z-
615 'Jou, id est Sed necesse est omnino vt cum vmbra pugnem~ simul et defendens et accu-
sans~ quum nemo responderit. Idem De republica libro vii.: ]\AA' oux o'Jap, WC; 'JGv
at 7tOAAat U7tO CiX~CX!-LaXOUVTWV TE 7tpOC; &AA~AOUC; xat CiTacr~a~6'JTWV 7tEpt TO &pXE:~V
o~xou'J'ra~, id est Non per somnium~ vt nunc complures ciuitates ab iis qui cum
vmbra pugnant ac de principatu seditiones excitant habitantur. Huc fortasse perti-
620 net quod scribit Florus epitome in librum Titi Liuii xlix.: quum enim Seipio rem
in Africa fortiter ac feliciter gereret, Cato in senatu reliquos qui militarent in
Africa vmbris militare dicebat, Scipionem vigore. Iulius Pollux libro sexto indi-
622 Pollux G H: om. 1.
572 Steph. Byz. l\P(1.EIJ1) (573 l\P(1.~IJ1)IJ).
576 interpres Guarino da Verona, that is, who
translates the passage as follows: "Harmena,
de qua proverbium fertur 'Cui nullum nego-
cium erat Harmenam construxit'" (Strabo,
De situ orbis, [Venice], 1494, f. ciir ).
3545
579 Plat. Leg. VIII, 830 C.
581-582 'iuuenum senumque' See e.g. Hor.
Epist. I, I, 55.
582 'bipedum... nequissimus' Adag. 642.
nee . .. hominibus Adag. 3776 (Nec deus nec
homo).
584 ~x~G((1.G(XEi''J Adag. 3548.
3546
586 Plato Leg. IV; 708 d (587 rmtWIJ; crU(1.-
9ucr1JcrG(~).
590 Interpres Marsilio Ficino translates the pas-
sage as follows: "arduum est omnino et longo
tempore indiget ut conspirare et tanquam
sub uno iugo equi unum idemque, ut dici-
tur, coefflare possint" (Divini Platonis Opera
omnia Marsilio Fieino interprete, Lugduni,
1557, p. 533 a). For Er.' use of Ficino's trans-
lation see ASD Il, I, p. 177, n.l. 774.
590-591 Interpres... verbum The correct read-
ing in Plato is cruWpUcr1JcrG(L (blow together).
595 Verg. Georg. Il, 77.
3547
597 Poll. VII, 33.
597-598 suppresso... Pandora Pollux suggests
that the line is from Nicophon's Pandora. Er.
replaces the name of the poet by that of
Nicophanes, a painter mentioned by PHn.
Nat. XXXV; 137 and Athen. XIII, 567 b.
599 Nicophon, fr. 13 peG VII, quoted by Pol-
lux, loe. cit. ([crT6c;). The sense is: 'One web
gets finished, the other gets started.' For
technical details of weaving see H. Bluemner,
Teehnologie und Terminologie der Gewerbe
und Kunste bei Griechen und Romern, I, 2,
Leipzig, 1912, pp. 143 f.
602 Poll. VII, 32.
604 Suid. OL&~O(1.G(L 549.
Hesych. OLE~ETO lOll Larre: OLEcrX(~ETO.
605-606 Quod si ete. But OL&~Ecr8G(L means: to
set the warp in the loom, i.e. to begin the
web.
3548
608 Plato Leg. VIII, 830 b-c.
609 Plato loco cit. (610 €V ZP1)(1.(\L).
613 Plato Apol. 18 d.
616 Plato Rep. VII, 520 c (617 7tEpt TaU).
620 Florus Liv. Perioehae XLIX, 16 (621-622 in
Mrica militarent; 622 umbras: vmbris v.I.;
volitare: militare codd.; vigere: vigore v.l.).
The Periochae, the author of which is
unknown, were frequently attributed to
Floms.
622 Poll. VI, 185.
ADAGIA 3549-3552
cat eos qui molliter ac deliciose viuerent cr}wx1'poepl~c; appellari solitos, velut edu-
eatos in vmbra et ob hoc impatientes pulueris atque solis, et crx~~1'poeps:!:cre~~qui
625 voluptatibus effoeminantur. Nam luxus et libido lucifugae sunt, amant tenebras
et secretum.
Porro ludus vmbraticae pugnae durat etiam hodie non illepidus. Hunc qui
exercet pro vtroque respondet: et pro se et pro vmbra. Hoc admonere visum, quo
magis liqueat quod ex Apologia citauimus. [IJ Meminit et Lucianus in Sectis.
630 Vide prouerbium Cum laruis luetari.
[G] PER FLVVIVM TRADVCERE 3549
~~~~~~&~S:~V TOV 7to1'~!l6v, id est transmittere per flumen, dicebantur qui difficul-
tatem explicabant rei quam ineruditiores aut inualidiores explicare non poterant.
Translatum a torrentibus aut fluuiis profundioribus quam vt cuiuis tutum sit
635 traiicere. Itaque qui sunt robustiores atque exercitatiores pueros, mulieres aut
alioqui imbecilles susceptos in hurneros transmittunt. Plato libro De legibus x.:
'Eyw crepw WCJ7tE:p VUV D~ DS:;&!lEVOC; D~~~~~W 1'0'11 7toT~!-L6v, id est Ego vos~ quemad-
modum modo feei~ suseeptos vltra fluuium transferam. Verba sunt hospitis Athe-
niensis, qui disputationem tradit Cliniae et Megillo, pollicens se adfuturum, si
640 quid haeserint.l
LB 1088 [G] GANGAMON 3550
Iulius Pollux libro x., capite xl. docet genus esse reds inuolutis flexibus sinuosum
ac perplexum, quod a Graecis dicatur Y~YY&!lwv, a yw, quod est eapio, vt indicat
Etyrnologicus, putans et Y~YY&!-LY)V appellari, vnde et Y~YYiX!lOUAXOOC;dici qui pis-
645 cantur hoc retis genere et Y~YY~!-LE!:C;. Aut idem est cum sagena aut simillimum.
Pollux citat Aeschylum, qui negocium inuolutum et explicatu difficile
Y~YY&!lwv~ dixerit, quemadmodum dicimus 'nassam'. Vnde et ventris locum
circa vmbilicum Y~YY&!lwv~dictum, quod illic appareat circumuolutio quaedam
neruorum. Fortassis et interior aluus sic appellatur, quod intestina in sese com-
650 plicentur, ne mox effluant stercora.
[G] SACER MANIPVLVS 3551
(IEpoc; A6xoC;, id est saeer manipulus, olim dicebatur quemadmodum dicirnus
saeram aneoram iaciendam aut rem ad triarios rediisse. Athenaeus libro decimoter-
tio declarat apud Thebanos exercitus partem fuisse quam illi ~EPOV A6xov nomi-
655 nabant; earn constitisse ex amantibus et amatis et ob id praecipuum belli robur
in his fuisse situm quod amor reddat fortissimos, ad mortis etiam contemptum
anlmans.
Vsus erit, si quis dicat rem Christianam hodie a monachis velut a sacro mani-
pulo pendere.
ADAGIA IV.vi.49-52
660 [G] POSTICO DISCEDERE 3552
Galenus TIEpt TWV CPU(HXWV aUVrl[.LEWV libro secundo: E~ aE: EX rr.OAAWV auyxE~TiX~,
Tij KfJrr.iX~~ xiXTa T~V 7tiXpm[.L[iXv rr.poc; J\crxA1J7t~&a1Jv cX7tEX wp~criX[.LEV, id est Si ex plu-
ribus constat, postico, quod dici solet, ad Asclepiadem recessimus siue defecimus.
'Postico' autem 'recedere' dieitur qui furtim abit, aliis inseiis sese subducens. Sic
665 Horatius: Postico falle clientem, quod et hodie non raro faciunt magnates. Idem
637 aqJw H I: aqJwv G.
624 impatientes ... soLis After Hor. Carm. I, 8, 4
"patiens pulveris atque solis".
625-626 Nam ... secretum Added by Er.
627-629 ludus... citauimus With the purpose
of clarifying Socrates' use of the expression
aX~<XfJ-otx€:~v ('fighting against an imaginary
opponent, shadow-boxing', Apol. 18 d), Er.
refers to a game of his own time, which con-
sisted in fighting against a shadow. We know
in fact of dramatic farces, more precisely
comical plays in the form of monologues, in
which the protagonist, a bragging lans-
quenet, fought with an opponent who was
just his own shadow. It involved a lot of
showing-off and verbal violence. Such farces
were usually delivered before or after dinner;
hence the appe11ative 'tafelspel' (table play;
Er. uses the word ludus). The intended anal-
ogy between Socrates and the infatuated sol-
dier is that both fight against an imaginary
opponent. Several Dutch lansquenet plays
have been preserved, e.g. 't Spel van den lans-
knecht, in: Twee onbekende tafelspelen, ed.
e.Ep. Stutterheim, Amsterdam, 1946, pp. 21
f£ and Een Ti:tfel-spel van een Lants-knecht die
teghen zijn eyghen schaduwe vocht, in: Cruyt-
hofken, Delft, 1600, f D iiij f£ See RJ.
Resoort-H. Pley, Nieuwe bronnen en gegevens
voor de literatuurgeschiedenis van de zestiende
eeuw uit Parijse bibliotheken, Spektator 5
(1975-76), pp. 653 f£; W Hiisken, Noyt
meerder vreucht. Compositie en structuur van
het komische toneel in de Nederlanden voor de
Renaissance, Deventer, 1987, pp. 88-89, 92-
93, 114-115 and (on the French 'soldat fan-
faron') 83-85; p. Pikhaus, Het tafelspel bij de
Rederijkers, I, Gent, 1988, pp. 69-70, 235. I
owe these references to D. Coigneau. It may
be clear that Er. does not simply refer to pan-
tomime, since he mentions the use of dia-
logue (respondet). That he was not unfamil-
iar with popular theatre appears from an
observation in Lingua on double-masked
personages in farces; ASD IV; lA, p. 139, 11.
727-729 "Ridentur in comoediis vulgaribus
Iani, qui faciem vnam ostendunt a fronte et
alteram ferunt longe dissimilem a tergo."
629 Lucian. Herm. 33.
630 Adag. 153.
3549
632 Plato Leg. X, 900 c.
636 Plato loco cit. (637 acp0v: crcpw rv' v.l.;
vuvo~: vuv v.l.).
637 crcpw The correction of acpwv (G) to mpw
(H 1, with wrong accent) may well go back
to Er. himself, who translates as if he read
aqJw, taking it as a direct object of o€:~&:fJ-€:voc;.
3550
642 Poll. X, 132 (yocyyotfJ-ov).
flexibus sinuosum Taken from Pliny's descrip-
tion of the Maeander (Nat. V, 113), quoted in
Adag. 3958, p. 250, 11. 525 ff.
643-645 quqd a Graecis ... yotyyotfJ-€:~c; Etym.
mag. yotyyotfJ-WV 219, 17.
645 idem est cum sagena Etym. mag. loco cit., 1.
22; Poll. 11, 169 (aoty~v"tJ).
646 Poll. lac. cit.: AfaxuAoc; (Ag. 361) ,0 (%a-
AU,OV x<Xxov ~ oua€:~&:Aux,OV (i.e. hard to
avoid) ECP1l 'y&:yyotfJ-OV &'1lC; rrotvotAW,OU'.
647 quemadmodum ... (nassam'See Adag. 3388
(E nassa escam petere).
647-649 ventris ... neruorum Poll. 11, 169 (648
y&:yyotfJ-ov).
649 interior aluus sic appellatur Hesych. y&:yyrJ.-
fJ-OV 1411 Latte.
3551
652 Athen. XIII, 561 f.
653 sacram... rediisse See Adag. 24 (Sacram




661 Gal. De nat. facult. 11, 6, 98 Helmreich (0'
€x).
665 Hor. Epist. I, 5, 31.
52 ADAGIA 3553-3555
alia forma dixit: In Aristippi furtim praecepta relabor. Thomas Linacer, vir
incomparahili doctrina, KYJ7trl[~ venit per horti posticum. Aedes quibus est
adiunctus hortus duas habent ianuas, anticam et posticam. Antica spectat ad
publicam viam, postica ducit ad honum; per hanc elabebantur qui clanculum
670 abire cupiebant.
Quosdam pudet 7tO'.:A~'Jcp8e:i''J, sed dissimulanter transeunt in alienam senten-
tiam. Alii per occasionem subducunt se negociis. In hos congruet prouerbium.
[G] VIRES, THYLACI 3553
l\axo~ Xrlt 8UArlXO~, id est vter et thylacus, dicebatur qui cibo potuique indulgebat.
675 l\ax6~ enim vter est vinarius, 8UAO'.:XO~ vas farinarium. Athenaeus libro vndecimo
refert hos versus ex Alexidis Hesione, qui dicuntur sub persona Herculis:
"H ~TfJcre: XUA~Xrl Xrlt Arl~0)'J E~ijC; 7tux'J&C;
t'EAXe:~, Xrl'Trl'J't'AEi', XO'.:'t'& 't'E 'T~'J 7tcxpm[1.[rl'J
1\.d 7to't" d) [1.E:'J ocaxoc;, Ei5 8E: 8UArlXOC;
680 'A.'J6p(u7to~, id est
Calicem poposcit ac datum crebro bibens
Trahitque et hausit et, vt habet prouerbium,
Semper bene vter, thylacus semper bene est
Homo.
685 Itidem Horatius:
Si ventri bene, si lateri pedibusque tuis, quid
Diuitiae poterunt regales addere maius?
De lurconibus ac ventribus dictum est alias non semel.[
LB 1089 [G] IGNARIVM DARE 3554
690 Seneca libro De beneficiis quarto refert vt vulgo iactatum. Vt doleat, inquit, tibi,
vt postea consideratius loquaris, quod dicere solemus, ignarium dabo. De lapide
pyrete sentit, ni fallor, quem alii viuum, nonnulli ignarium vocant, quod pluri-
mum habeat ignis, vt attritu digitos adurat, et alioqui ponderosissimus. Itaque
dicebatur 'ignarium dare' qui suggereret quod dolore quodam reuocaret homi-
695 nem a peccando, quemadmodum lapis digito additus vel pondere vel attritu non
sinit hominem obliuisei cuius gratia sumpserat eum. [H] M. Tullius haud absi-
mili forma dixit in Antonium Philippica ii.: Num expectas dum te stimulis fodiam?
Haec te, si vllam habes partem sensus, lacerat, haec cruentat oratio. Terentius: Noli
fodere latus. Persius: Atque aliquis cubito stantem prope tangens. His enim gestibus
700 admonemus, quemadmodum et vellendo aurem, de quo nobis prius dictum est.
ADAGIA IVvi.53-55
[G] IN MORBO CONSVMAT
53
3555
Seneca libro De beneficiis iiii. Quingenti inquit denarii sunt: illud quod dici
solet, 'in morbo consumat: Zeno cuidam promiserat quingentos denarios mutuo.
Admonitus ab amicis hominem esse malae fidei, tamen credidit vel ob hoc, quia
705 promiserat et summa erat exilis. Solent igitur creditores, quum sentiunt non red-
dituro creditam pecuniam nec existimant operaeprecium ob tantillum legibus
agere, dicere: 'Habeat, consumat in morbo.' Qui serma dubium habet sensum.
Potest enim ab amico dici, qui nolit deesse arnico quod impendat, si morbus
inciderit; potest et ab inimico, qui malo viro marbum aptet.
668 habent G H: habet 1.
676 Alexidis G H: Alexis 1.
680 id est G H: om. 1.
666 Hor. Epist. I, I, 18.
Linacre's translation (Lugduni, 1548, p. 75)
reads: "Sin ex multis est conditum, per
horti posticum, ut in proverbio est, ad
Asclepiadem discessimus." A marginal note
explains the expression as "clanculum et
velut imprudentes, aut via praepostera". For
Linacre's translations of Galen (published
between 1517 and 1524) see Contemporaries
n, S.v.
671 7ttXALVlpaEt:'V See Adag. 859 (Palinodiam
canere).
3553
674 Athen. XI, 470 e.
675 Athen. loco cit. (679 tXld; 680 &vepum6~
scrnv).
676 Alexis, fr. 88 PCG n.
685 Hor. Epist. I, 12, 5 £ (686 lateri est: lateri
v.I.; tuis, nil).
688 alias Adag. IlIl (Coronam quidem ges-
tans, caeterum siti perditus), n65 (Sybaritica
mensa), Il68 (Syracusana mensa), 1217 (Epi-
seythizare), 1218 (Vinum caret clauo), 1724
(Maschalam toHere), 1778 (Ventres), 1784
(Venter auribus caret), 1997 (Gallorum
incusare ventres), 2240 (Asini mandibula),
2518 (Pinguis venter non gignit sensum
701-709 Adagium exhibet manu amanuensis
scriptum X [if Michelini TOcci, p. 13).
702 iiii. scripsi: quarto X, 4. G H, ii. 1.
tenuem} and 3Il6 (Ex amphitheto bibisti).
See also 3566 (Methysocottabi), 3582 (Py-
raeus non fen vasa inania), 3816 (Gallonius)
and 3970 (Poreus Troianus).
3554
690 Sen. Bene! IV; 36, I (691 linguarium).
691-692 De lapide... Ja.llor But the correct
reading in Seneca is "linguarium" (a forfeit
for rash talk): 'as the saying is, I shall pay for
my tongue.'
692 pyrete Pliny gives the name of the firestone
as "pyrites", "pyrita", and "pyritis".
quem ... vocant Plin. Nat. XXXVI, 138. Hier.
Tract. in psalm. 96, IQ7 f, CCSL 78, p. 160
"Lapis qui vulgo vocatur ignarius".
692-693 quod... ponderosissimus Plin. Nat.
XXXVI, 138 and XXXVII, 189.
696 Cic. Phi!. 2, 34, 86 (697 fodiamus: fodiam
codd.; 698 partem habes).
698 Ter. Hec. 467 "Noli fodere." Er. connects
this with Hor. Epist. I, 6, 51 "fodicet latus".
699 Persius Not Persius, but Horace, Serm. V;
5, 42 ('Nonne vides, aliquis). Persius imitates
this line in 4, 34. Er. quotes from memory.
700 prius Adag. 640 (Aurem vellere).
3555 Ono Il38.
702 Sen. Bene[ IV; 39, 2.
54
710 [GJ VEL MEGARAM VSQVE
ADAGIA 3556-3558
Manet is sermonis color et hodie: vbi quid significamus magni precii nobisque
vehementer expetitum, dicimus: Huius rei gratia vel in Indiam vsque proficiscerer
aut: Digna res est cuius gratia vel in Hyberniam vsque nauigetur. Socrates apud
Platonem in Phaedro: ';'H y!Xp &v eXcrTE~m xcd 01J!J.WCPEAEi:'4; ElEV o~ Aoym. "EyWyE oi5v
715 o6-rwc; €7t~TE8u!J.'YJxa &xoucra~, &crTE cx.v ~ao(~wv 7tmii TOV 7tEp(7taTOV MEyapcloE xat
xaT!X ~Hpoo~xov 7tpocr~~4; T4) Tdx.E~ 7tclA~V &7t(n4;, ov !J.O( crou &7tOAE~cp8w, id est Nam
profecto festiui et in publicum vtiles fuerint sermones. Mihi sane tanta cupiditas est
audiendi vt, si pedibus vel Megaram vsque ambules ac mox iuxta morem Herodici,
vbi ad moenia accesseris, denuo abscedas, non te sim relicturus. Ambigue dictum est
720 xaT!X tHpoo~xov. Incertum enim vtrum Herodicus quispiam hoc dixerit an Hero-
dicus aliquis in populi risum abierit, qui cum tantum itineris confecisset, vel obli-
tus aliquid vel mutata sententia a moenibus Megarensibus redierit Athenas, quo-
modo Phaedria Terentianus a diuerticulo redit in vrbem. Vnde hoc ipsum iuxta
Herodicum prouerbii speciem habet, in hominem incerti consilii aut qui sero
725 mutat sententiam, quum deliberandum sit, antequam incipias. Simile illi
Dignum propter quod vadimonium deseratur.
[GJ OMNEM VOCEM MITTERE 3557
nacrav cpwv~v I.'Ecr8(u, id est omnem vocem mittere dicebantur qui nihil omittebant
quo persuaderent. Etenim qui totus est in hoc, vt persuadeat, nunc argumenta-
730 tur, nunc obiurgat, nunc blanditur, nunc pollicetur, nunc minitatur, xat 7taVTo!:'o4;
y(yvETa~, vt flectat audientem. Plato De legibus decimo: M1Joa!J.w4;, z:, ~EVE, eXAA'
Et7tEP -ruyx.aVE~ yE o1)cra xa~ crfJ-~xp!X 7tE~eW -r~C; 7tEpt T2l To~aUTa, OE!:' !J.1Joa!J.ii X&:(..tVE~V
TOV yE &~WV xat (..t~xpoU VO(..t08ET1JV, &AA~ 7trlcrav, TO AEYOfJ-EVOV, epwv~v ~EVTa -r4)
7taAa~0 v6(..tcp E7tlxoupov ylYVEcr8a~ Aoycp W4; Elcrt 8EO(, id est Nequaquam, 0 hospes,
735 sed si forte fuerit vel exigua persuadendi ratio circa huiusmodi, haud quaquam opor-
tet defatigari, praesertim legum autorem, si modo vllius sitprecii. Quin potius emissa,
quod dici solet, omni voce, veteri legi suppetias/erre debet, docens rationibus esse deos.
Idem in Phaedro: TOUTOU Tm ~vExa x.P~, 7taVTac; TOUe; Aoyoue; cx.vw xat xclTw fJ-ETa-
LB 1°90 cr-rpEepov-ra, E7t~crX07tE~V, id est Huius itaque gratia I oportet omnibus rationibus sur-
740 sum deorsum versatis dispicere et caetera. Sumptum videtur ab incantamentis, in
quibus, si parum mouent preces, adhibent efficaciores. Id alicubi indicat Plato,
tametsi locus in praesentia non succurrit. Indicabitur, quum occurrerit. [H] Vide,
num 'omnem vocem' dicat 'omnem contentionem'. Solent enim patroni causa-
rum, quum magno studio causam agunt, vocem intendere. Paulus apostolus Ad
745 Galatas capite quarto, quum ait "H6EAQV OE: 7tapE~Va~ 7tpOC; UfJ-rl4; &pn xat &AAcl~a~
T~V epwv~v (..tou, tale quiddam sensisse videtur. Nam qui nunc obiurgat, nunc
blanditur, nunc se praedicat, nunc semet demittit, nunc territat, nunc consolatur,
vtcunque postulat eorum vtilitas quos perire non vult, veluti doctus incantator




MCCYlXOi~E~V siue fLlX'YlXOe:Ue:~V dicebantur olim qui bilingues essent, eodem ore lau-
dantes ac vituperantes, blandientes et obiurgantes, pudice et obscoene loquentes.
De magadide multa disserit Athenaeus libro xiiii., dubitans citharae ne genus sit
an fistulae. Quidam eandem putant cum sambuca, nonnulli et cum pectide.
755 Verum hoc nihil ad prouerbium, quando constat organum esse oicpuwov, quod
simul emittit geminam vocem, grauem et acutam, harmonia quae dicitur o~~
1tlX(J(;)V. Citatur ex Alexandride hie senarius:
M&'YlXO~V AlXA~(JU) !J.~xpov &fLlX (JO~ XlXt !J.EylXV, id est
Magnum ac pusillum proloquar magadin simul.
760 Ait vetustum esse genus, repertum a Lydis. Nomen inditum est a Thrace quo-
dam, cui nomen erat Magdus. Alii putant inuentum esse Sapphus. Pindarus
3556
7II hodie The reference is to vernacular ex-
pressions. Not attested in Dutch and
German dictionaries. Cf Suringar 234. -
Er. also refers to The Indies as an alien
and distant region when declaring that he
is completely ignorant of the Italian lan-
guage: "vulgaris linguae vestratis tarn sum
ignarus quam Indicae" (Apophth. VIII,
Thrasea 2, LB I~ 363 D). He uses the same
name to indicate the farthest region to the
East (Explan. symboli, ASD ~ I, p. 282, 1.
258).
714 Plato Phaedr. 227 d (715 &crT' EClV; 716 06
tJ-~).
720-726 Ambigue etc. According to a more
plausible explanation Herodicus was 'a physi-
cian and teacher of gymnastics, who exer-
cised outside the wall, beginning at some dis-
tance, not great but moderate, going as far as
the wall and going back'; see Scholia Plato-
nica, ed. WC. Greene, p. 69. The words
XIXTCl 'Hp6o~xov are hardly a set phrase, let
alone a proverbial expression.
723 Ter. Eun. 629 ff
725-726 deliberandum... incipias See Adag.
lOCI (Festina lente) and 1270 (Antequam
incipias, consulto).
726 Dignum etc. Adag. 718.
3557
728 Plato Leg. X, 890 d. It has escaped Er:
attention that he discussed this expression in
a previous adage, namely 3476 (Omni voce).
730-731 Xlxt mlvTOLOe; YLYVE;TIX~ E.g. Hdt. Ill,
124; VII, 10; IX, 109.
731 Plato loco cit. (733 crtJ-~xpou).
738 Plato Phaedr. 272 b.
741 alicubi The reference is perhaps to Plato
Rep. 11, 364 b-c.
744 Gal. 4, 20. See Er. Paraphr. in Gal., LB
VII, 959 "In omnia me mutarem, quo vos
reuocarem ad Christum, nunc blandiens,
nunc obtestans, nunc obiurgans. Orationem
melius ad varietates animorum et ad rem
praesentem accommodarem. Experirer
omnes remediorum vias, donee omnes ad
sanitatem reuocassem:'
3558
751 MIXYIXO(~E;~V Athen. XI~ 635 a. The form
tJ-IXYIXOE;UE;W is not attested.
751-752 dicebantur... loquentes The explana-
tion is Er: own; it is inspired by the Greek
fragment quoted in 1. 758.
753 Athen. XI~ 634 c-636.
755-756 constat... acutam Athen. XI~ 634 e.
756-757 harmonia... 7tIXcrWV Athen. XIV; 636
c. .• tJ-IXY&.O~OIXC; OE. EV ole; TCl O~Cl 7tIXcrWV XIXt
7tpOe; rcrIX TCl tJ-E:P1l TWV ~06vTwv ~P!J.OcrtJ.E:VIX.
Aristot. Probl. XIX, 39 (921 a) tJ.IXYIXOL~oucr~ OE.
EV Tii O~Cl 7tIXcrWV crUtJ-qlWVL~. (Er. quotes the
latter passage at the end of Adag. 730 'Ex
eodem ore calidum et frigidum efflare').
757 Anaxandrides (not Alexandrides, as the
Aldine edition of Athen. has it), fr. 36 peG
11, quoted by Amen. XI~ 634 e {758 (J.IXy&.O~:
tJ-&.YIXO~V v.I. et ed. AId.; tJ-E:yIX).
760-763 Ait... impuberes Excerpted from
Athen. XI~ 634 f-636 f
761 Pind., fr. 125 Maehler, quoted by Athen.
XIV: 635 d.
56 ADAGIA 3559-3562
magadin appellat ~ClAp..OV rhl'dcp8oyyov, qualis est cantio quum simul concinunt
viri et pueri impuberes. Hac de re nonnihil attigimus in prouerbio Ex eodem ore
calidum et frigidum efflare.
CHALCENTERVS 3559
X~AXEVTEPOC; olim dicebatur insigniter patiens laborum atque indefatigabilis,
vdut habens aerea intestina, qualem fabulae narrant fuisse Talo custodem insulae
Cretae. Hoc cognomen inditum est Didymo grammatico ob incredibilem nume-
rum librorum quos scripsisse dicitur. Eadem de causa Origenes dictus est Ada-
770 mantinus.
[G] ORIGANVM TVERI
'Op[y~vov ~AbtE~V dicebantur qui robur et masculum animum praeferebant. Sui-
das refert hoc carmen ex Aristophane, vti coniicio, licet metro deprauato:
id est
775
nClpE~Op..' ~UTOV &VOpEi'OV TO A'Yj'!J.~ x~t ~AbtoVT~ T' op[y~vov,
Praebebo meipsum animo virilem ac tuentem origanum.
Sumptum ab acrimonia herbae, vt respondeat illis alibi dictis tueri sinapi aut nas-
turtium. Quidam cunilam vocant, eius generis quod Dioscorides appellat Hera-
cleoticum. Nam est aliud genus dictum ovi'T~C:;, est tertium quod panaces Hera-
cleum vocant. Ita Dioscorides libro iii. Plinius libro xx., capite xiiii. tradit
780 origanum non dissimile pulegio syluestri.
[G] THVRIVM LEMA
E>OUpI.OV A'Yj'!J.~ dieebant animum intrepidum et ad hellum paratum. Nam A-tip..~
genere neutro Graecis sonat voluntatem, animum siue propositum aut dignitatem
et autoritatem, vox dicta a AW, quod est volo. Nam A-ti!-Lp..~, quod scribitur per
785 geminum p..(.J-, venit a A&~W siue A~p..~&VW, est argumentum quod assumitur ad
probationem. Thurion autem dicitur quicquid est vehemens ac bellicum. Vnde
Homerus 8oup~0~ &AX~V, id est thurium robur appellat. Quin et ipse Mars dictus
est 8oupoc;, a 80pEi'V, quod est insilire. Suidas citat ex Aristophane. Inuenitur et
8oupl.OC:; A6yoC;, pro sermone diuinitus afflato ac vehementi, quum quis intrepide
790 cum autoritate loquitur.
[G] NEe ELEPHANTVS EBIBERET
OUO' &v eAtcp~c:; eX7tLm, id est Ne elephantus quidem ebiberet. De poculo prae-
grandi, quum elephantus prohoscide immensam aquarum vim quum libet hau-




'EAEep~C; EAEep~'J'r~ 1tEp~&.ye:~ pU'tO'J
XWPOU'J't~ avo x.6~c;, QV oua' &'1 E:AEep~C; EX1t[m, id est
Duas choas capientem, vt hunc ne elephas quidem
Ebibere possit.
Rhytos autem poculi genus est, specie cornu, quod videtur eburneum fuisse,
800 impositum imagini elephanti. Subiicit autem:
OUaE:'J EA€ep~'J'tOC; yap a~~epEpE~C; QUaE: av, id est Nam ne tu quidem quic-
quam differs ab elephanto, vt esset quadruplex elephanti mentio. Prouerbium hoc
posterius ante retulimus, hoc loco non citato. Porro 'choa' mensurae genus est.
Dicet~r in librum insulsum ac loquacem, quem ne patientissimus quidem per-
805 legere sustineat.
779 Dioscorides G H: Diascorides 1.
763 prouerbio Adag. 730.
3559
766 Suid. ~~8u(.toc; 872.
767-768 qualem fabulae... Cretae See Adag.
2401 (Risus Sardonius), ASD II, 5, p. 291,
where Er. draws on Zenob. 5, 85.
768-769 Hoc cOgllOmen . .. dicitur Suid. loco cit.
Cf. Moria, ASD IV; 3, p. 186, H. 63 £ "Verum
haec stulte persequor tam innumera, vt nee
Chrysippi nee Didyrni voluminibus omnia
comprehendi possint."
769-770 Eadem... Adamantinus Hier. Epist.
33, 4, where Origen is referred to as "Ada-
mantium nostrum nostrumque Chalcen-
terum".
3560
772 Suid. A~(.ta 441.
773 Aristoph. Ran. 601-603, quoted by Suid. (774
~AE1tO\lt"' op~y~vo: ),: In ~i~toph~es, t~e fr~­
ment reads: aAA o(.twc; eyw 1tape~w I (.taUTOV
&.v8pe'rov TO AllfLa I xal ~AE1tOVT op(yavov.
776 alibi In Adag. 3474 (Sinapi victitare) Er.
quotes Aristoph. Equ. 631 K&~AE:tVE viJ:rru.
Adag. 754 (Ede nasturtium) concludes with
Aristoph. lIesp. 455 ~AE1t6vTWV xap8afL,x.
777-779 Quidam... Heracleum vocant
Excerpted from Diose. Ill, 27-29 (778-779
1tavaxec; ~ 'H pax.AE~av) and Plin. Nat. XX,
169-17I.
779 Diose. loco cit. Plin. Nat xx, 156 (dis-
cussing the herb "puleium [or "pulegium"]
silvestre") .
3561
782 Aristoph. Equ. 757, quoted and explained
by Suid. A~fLa 441.
782-784 AllfLa ... volo Etym. mag. AllfL tX 563,
41-46.
784-785 A-f)fL(.ta ... AafL~avw Etym. mag. loco
cit. (785 A~~W) and Suid. loco cit.
785-786 est argumentum... probationem Suid.
loco cit.
786 Thurion ... bellicum Suid. 80UpLOC; 420.
787 Horn. Od. IV; 527; 11. VII, 164; VIII, 262;
XVIII, 157.
787-788 Mars 8oupoc; Suid. 80UpLOC; 420.
788 a 80pE'rV insilire Etym. mag. Soupoc; 453,
41.
Suid. A-f)fLa (see n.1. 782).
789 80UpLOC; Myoc; lul. Epist. 152 Bidez-Cumont
;;; II Wright, where Er. read '0 A6yoc; 1to'roc; b
80UpLOC; instead of '0 AoY01tOLOC; b E>oupwc;
(i.e. Herodotus). See Adag. 100 ( Oculis
magis habenda fides quam auribus), ASD 11,
I, p. 210, 11. 580 ff.
3562
792 Athen. XI, 497 a.
794 Athen. loco cit.: t E:(jT~V 3' E:AE<ptXc;. :: E:M-
epaVTac; 1tEp~aYE~; :: pUT6v I XWPOUvTtX 8uo
xotic;, QV 068' av EAE<pac; E:x.1t~o~. I E:Yw TOUTO
1tE1tWX.,x 1tOAA&.x.~c;. t I :: ou8€v E:A€<pavToc; yocp
8~a<p€pe:~c; ou8€ au. (This is how Kassel and
Austin read the fragment from Epinicus, fr. 2
PCG Y.) Er. has sought to emend the text of
the Aldine edition, which reads 'fE(jT~ 8' E:M-
epac; E:A€<ptXvTac; 1tEp~aye~ pUTOV.
799 Rhytos ... cornu Athen. XI, 497 e (puT6v).
803 ante Adag. 1890 (Nihil ab e1ephante differs).
'choa' Actually ,choa' is the accusative of
Xouc;; see Lidde11-Scott s.v. xouc; (A). Er. may
have consulted Suidas, S.V. xoti (362): XOUC;,
fLiTpov J\TT~x.6v, or Hesychius, S.v. xoti (573
Schmidt): xouv. fLETpOV uypwv.
[G] KYA0IZEIN
Qui poculis indulgebant xlJa6~~€~'J dicebantur, quasi dicas cyathissare, quemad-
modum cothonizin, de quo nobis prius dictum est. Indicauit et hoc Athenaeus.
Mihi videtur potius in eos conuenire qui parce bibunt nee sextarios hauriunt, sed
810 cyathis subinde repetitis tamen inebriantur. [H] Solent enim quidam ita propo-
nere: (Quisque bibet heminam, non amplius' et saepenumero fit vt paulatim
incalescente libidine plus bibant.
[G] SACER PISCIS
(I€poc; lx6uc;, id est sacer piscis dicebatur cui nemo nocebat, sed sui iuris erat. Sui-
815 das indicat esse apud Homerum. Quicquid enim ingens ac praeclarum haberi
volebant veteres LEPOV appellabant, vdut apud Homerum L€PO'J ~€'JOc; J\Ax~'Jomo,
id est sacra vis Alcinoi.
Per iocum dici poterit in hominem praegrandem et in precio habitum, quum
sit stupidus et infans.
820 Meminit et Athenaeus.
[G] <l>EAAINA~
<l>EAA~ViXc; leuis dicitur, quasi dicas suberinus. [HJ Nam ~€AAOc; cortex est arboris
semper fluitans, qui Latinis dicitur suber. [G] Vnde et cpEAAEUc; dicitur locus asper
ac petricosus, aptior ad pascendas capras quam ferendas fruges, quod terra veluti
825 supernatet saxis. Vnde et ~EAA€UE~V dicitur quod fluitat nec habet radices. Quin
et hodie lingua Britannica commodum hominem minimeque difficilem ([)EAAEiX
vocat. Hanc morum leuitatem Graeci vocant EU~eE~av, quae vox in vieium sonat.
Plato libro De republica iii.: EUAoy~a &pa xat EUiXPfLoa"t"~a XIXt €uaX1JfLoauv1J XIXt
EUplJefL~iX e:U1JeE~~ tXXOAOlJeE~, OUX ~'J &VO~iXV OGcriX'J U7tOXOp~~6~Evm XIXAOUfLEV ~C;
830 EU~eE~IX'J, tXAAOC "t"~'J ~C; tXA'Yj6&c; EG "t"E XiX~ XIXAWC; "t"0 ~eOC; XiX"t"€crxElJiXafLEV1jV o~iX'Jo~av,
id est Ergo sermonis probitas, morum compositio, decus et concinnitas sequitur EU~­
e€~iX'J, non hanc inquam quam vitio blandientes vocamus eo nomine, quasi sit
morum bonitas, quum sit amentia, sed mentem vere moribus bonis pulchrisque in-
structam. De his nonnihil attigimus in prouerbio Subere leuior. De profUndo sulco
835 animi dictum est alias.
[G] METHYSOCOTTABI
Vulgari conuicio fJ.EelJcrox6"t""t"iX~m dicebantur bene poti, quasi cottabo temulenti.
Cottabus enim poculi genus est. Athenaeus libro xv. refert ex nescio quo autore -
ex Aristophane, ni fallor:
II6pv1jv OE: Z;~fLiXWav lO'J"t"EC; MEyiXpaoE
NEa'J~a~ XAE7tTOlJcr~ ~E6lJaox6"t""t"a~o~, I id est
ADAGIA IV.vi.63-67
Scortum Simaethan Megaram abegit ac tu/it
Furto iuuentus cottabis probe vuida.
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[G] I~ON I~QI
845 ,JIaov ra<p, id est par pari dicebant, vbi quid ex aequo moderatum significabant.
Sermo ductus a potoribus, qui frequenter de aequalitate disputant, interdum
pugnis et ensibus. Sed olim aequalitas erat, vt tantundem adderetur aquae quan-
tum esset vini. Athenaeus libro xi. ex Aristophanis fabula cui titulus Philonides
citat:
850 TmyClpouv Eflot flEV ocp-dwc; (; a€cr7t6T'fjC;
~~' &PE:T~V TWV e"!JP~xAdwv EUXUXAWTOV occr7t~aCl,
(Y7tEPllcpP~~OUcrllV, TpUcpWcrllv, rcrov rcr<p XEXPClflflEV"!JV
nPOcrCPEPWV ~aWXEV, id est
Proinde iam nuper meus
855 In Thericleis mihi virtutis ergo praestitae
3563
807 Athen. XI, 503 c.
cyathissare Plaur. Men. 303 and 305.
808 prius Adag. 1724 (Maschalam tollere).
See also 3569 (Cothonissare).
Athen. loco cit.
3564
814-815 Suid. [€PoV ~X.euv 186. Horn. 11. XVI,
40 7.
816 Horn., quoted by Athen. VII, 284 c. See
Od. VII, 167; VIII, 4, 385; XIII, 20, 24.
820 Athen. loco cit.
3565
822 Hesych. rp€AA£WX.C; 283 Schmidt: xourpOC;,
&1tO TOU qJ€AAOU.
822-823 qJEAA6c; ... fluitans Hesych. rpEAMc; 284
and rpEAAEUOV 280.
823-824 qJ€AA€UC; ... fruges Hesych. qJEAAEUC; 281.
Suid. qlEAMa 189 and rp€AA€IC; 190.
824-825 quod terra. .. radices Hesych. cpEAAEUOV
280: em1tA€Ov.
825-827 Quin ... vocat Er. derives the noun
'fellow' from qJ€AMc; and cp€AAEUE~V, i.e.
float like cork. This derivation, which is
prompted by similarity in sound and mean-
ing, is in keeping with the etymological
constructions of the humanists. Er. went so
far as to derive the Dutch adjective 'bot'
(blunt, dull-witted, silly) from BO~WT6c;
(Boeotian, stupid); see Adag. 906 (Boeotica
sus). For the sense of 'fellow' see H. Kurath,
ed., Middle English Dictionary, Ann Arbor,
Mich., 1963, S.V. felaue. - Er. had little
French and less English; see J. Chomarat,
Grammaire et rhetorique chez Er., Paris, 1981,
I, pp. 144 ff.
828 Plato Rep. Ill, 400 d-e. For the sense of
EU~eE~(x see also Moria, ASD IV; 3, p. 94, 11.
4°4 £
834 prouerbio Adag. 1307 (Subere leuior).
835 alias Adag. 3123 (Profundum sulcum).
3566
837 Amen. XIII, 570 a.
838 Cottabus... est Actually 'the cottabos'
denoted a game, which consisted in throwing
heel-taps into a basin; it is described by
Athen. XV; 665 d-668 f.
838-839 Aristoph. Ach. 524 £, quoted by
Athen. XIII (1), 570 a.
843 vuida 'drunken'.
3567
845 Amen. XI, 472 C.
848 Amen. loco cit. Aristophon (not Aristo-
phanes, as the AIdine edition has it), fr. 13
PCG IV (852 x~xpa[l€v'1)v: x~xpa[l[l€\I'1)v ed.
AId.).
855 In Thericleis 0'1)P£X.Ae:~OC; means 'made by
the potter Therides'. This is also the inter-
pretation given by Er. himself in Adag. 2253
(Thericlei amicus). Even so, he misinterprets
the word in the fragment under discussion,
taking it with &p€-r1)v rather man with
&cr1t£aa. A more plausible interpretation of
the Greek fragment is: 'For that reason, just
lately, my master gave me as a reward for
merit a well-rounded bowl of Thericleian
make ... ' (I have slightly adapted C.B.
Gulick's translation).
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Scutum herus pulchre rotundum deferens dono dedit,
Spuma inundans, delicatum, temperatum par pari.
Ex Stratone comico citat hoc carmen:
ADAGIA 3568-3570
id est
tEp!-L1JC;, ()V €AXOUa' OL !-LEV EX 7tpox.~alou,
860 OL a' EX xocolcrxou rcrov rcrcp XEXpOC!-L!-LEVOU, id est
Sors, quam trahunt alii quidem eprochidio,
Alii ex cadisco temperato par pari.
Primus trochaicus est imperfectus, et hic legendum arbitror 'prochoidion';
vtrunque vas est vinarium. tEp!-L11c; autem pro sorte ponitur quae prima ducitur,
865 vt alias docuimus. Idem eodem libro refert ex Hermippo:
j\JtVEUcrT' EX7t~WV
tOe; &v T~C; ~o~cr'!' raov ra<.p XEXpOC!-L!-LEVOV,
Quem spiritu vno exhauseram
Suauissime, contemperatum par pari.
870 Alibi retulimus par pari, verum non est idem prouerbium. Illud de pensatione
dicitur, hoc de mixtura aequali. Velut: 'Vtinam Natura vitam hominum miscuis-
set rcrov rcrcp! Nunc nimio plus est mali quam boni.' Haec autem verba rcrov rcrcp
ponuntur velut absolute, praeter rationem constructionis, quemadmodum dici-
mus o~2l 7toccrWv.
875 [G] RECTO PECTORE
Ammianus Marcellinus libro xvii.: His literis diu libratis recto pectore, quod dicitur,
considerateque responsum est. 'Recto pectore' dictum est pro eo quod erat 'ingenue
citraque dissimulationem', vt veritatis simplex est oratio. Qui probant quod pro-
bandum est, damnant quod damnanclum est, recto pectore loquuntur. Qui nihil
880 non probant aut nihil non damnant, non agunt recto pectore.
[G] COTHONISSARE
KU)8U)vl~e:~v siue xU)8wvl~e:cr8oc~ dicebantur qui largius biberent, et potationem lar-
giorem xw8wv~a!-L6v appellabant. Earn Mnesitheus medicus apud Athenaeum
libro vndecimo putat conducere valetuclini corporum, Plato corrigendis moribus,
885 Seneca ingenio. Excludunt tamen ebrietatem nec id nisi raro fieri sinunt. [H]
f\.xpoxw8uwe:c; siue, vt scripsit quisquis collegit Etymologicon, &xpocToxw8ove:c;,
dicti qui meracius biberent, quos Hesychius putat dictos &xpo8wpocxocc;. Ascribit
enim !-L€8ucro~. Verum ex Plutarcho in Symposiacis et Aristotele in Problematibus
apparet &xpo8wpocxoce; dici qui nondum prorsus ebrii sunt, toto corpore rigato,
890 sed pectore summo duntaxat. [G] Indicat et Iulius Pollux libro sexto ex autore
Hyperide et Athenaeus citans eundem in oratione contra Demosthenem. 'E7tf.xw-
ADAGIA N.vi.68-70 61
ewv~~e:cretX~ pro intemperantius bibere refert Pollux ex autore Critia. Cothon autem
poculi genus est, de quo nonnihil alias attigimus.
[G] TP1TOBIOI 3570
895 Homines sordidos ac parcos olim popularis iocus 'Tpuyo~~OUC; appellabat, quasi
feee vietitantes. Qui splendidiores sunt, vbi ventum est ad fecem, aperiunt aliud
vas. At ego noui diuites qui fecem nouem annorum apponerent in mensa liberis
et amieis non vulgaribus. Quidam adeo natura miseri sunt vt non patiantur bibi
vinum nisi posteaquam vel acuit vel euapuit.
861 quam G H: quem I.
886-890 J\xpOXW8WVEC; ... Indicat et H I: J\xpo-
858 Strattis (not Straton, as the AIdine edition
of Athen. has it), fr. 23 PCG VII, quoted by
Athen. XI, 473 c (859 7tpOXo~o[ou: 7tpoX~olou
ed. Aid.; 860 XEXpOq.tEVOV: XEXpCl(.LEVOU ed.
Aid.).
865 alias Adag. 3602 (Mercurio dextro).
AIexis (not Hermippus), fr. 246 PCG 11,
quoted by Athen. XI, 502 b (866 &1t'VEUO'1'L1":
€X1t'VEUO'1" ed. Aid.; 867 XEXPClfLEVOV: xe:xpoc(.L-
fLEVOV ed. AId.). The false attribution to Her-
mippus in the AIdine edition originates from
a corruption in the transmission of the text,
which was caused by a missing leaE It is the
missing fragment which has the name of
AIexis.
870 Alibi Adag. 35 (Par pari referre).
874 OL,x 1t'ClO'WV See Adag. 163 (,1.tc; OL,x 7tIXO'WV).
3568 Otto 1367.
876 Amm. Marc. XVII, 5, 9·
878 veritatis ... oratio See Adag. 288.
3569
882 Athen. XI, 483 f-484 b.
883 Mnesitheus Athen. XI, 483 f-484 a.
884 Plato The usefulness of drunkenness and
carousals is the subject of Plato Leg. I, 637
b-642 a and 11, 671 a-672 d. It is asserted
that drinking-bouts can be beneficial for
educational ends (I, 641 c-d). However, a
number of restrictions apply (11, 673 d-674
c). Plato states in the same work that drunk-
enness is allowed only during the festivals of
Dionysus (VI, 775 b). I am indebted to S.R.
Slings for information given.
885 Seneca Sen. Tranqu. an. 17, 8-9 "ali-
quando... vigorem dabunt convictusque et
XW8WVClC; autem did qui meradus biberent
indicat et G.
liberalior potio. Non numquam et usque ad
ebrietatem veniendum, non ut mergat nos,
sed ut deprimat; duit enim curas et ab imo
animum movet et ut morbis quibusdam ita
tristitiae medetur ... sed nec saepe faciendum
est, ne animus malam consuetudinem
ducat."
886-887 J\xpOXW6WVEC;... biberent Athen. XI,
483 e (&xpocToxw8wvocc;). Etym. mag. &XpCl-
1'oxw8wve:c; 53, 29·
887 Hesych. &Xp06WPClXe:C; 2608 Latte: fJ-E6uO'm.
888 Plut. Mor. 656 c (quoting from Aristotle).
Aristot. Probl. Ill, 2, 871 a and Ill, 27, 875 a.
890-891 Poll. VI, 25. Hyp. p. 24 Jensen. Athen.
XI, 483 e.
892 Poll. VI, 31. Critias, FHG 11, p. 69, 4.
892-893 Cothon ... est Athen. XI, 483.
893 alias Adag. 1724 (Maschalam toHere).
3570
895 Poll. VI, 27 (1'pUm~Louc;: Tpuyo~louc; cod.).
897-899 diuites ete. Undoubtedly Andrea Tor-
resani (Asulanus), father-in-law of AIdo
Manuzio, is meant. Er. lodged at his house
during his visit to Venice in 1508. He pillo-
ries the grasping Torresani in the colloquy
'Opulentia sordida' (1531), ASD I, 3, pp. 676
ft., in which he qualifies the wine served by
his host as "vappa": "Nunquam enim emebat
vinum nisi corruptum, quo minoris emeret;
ex eo ne quid periret, subinde feces annorum
decem miscebat, voluens ac reuoluens om-
nia, quo mustum videretur" (p. 678, 11. 60
ff.). See Contemporaries Ill, s.v. (Andrea)
Torresani.
ADAGIA 3571-3575
900 Adagium indicauit Pollux libro sexto, [H] capite quarto. Eustathius ostendit
perparcos 1'pu(n~(our:;; dici, quod anxii cumque gemitu viuant. [G] Ridetur apud
Aulum Gellium libro vndecimo, capite septimo qui de nimium frugali quodam
dixerit: 1fic eques Romanus apludam edit et floces bibit. ' Prisci rustici frumenti fur-
LB 1093 furem appellabant apluldam, flocem, vini fecem e vinaceis expressam, quemadmodum
905 fraces ex oleis.
[G] LOQVAX TALPA 3571
Homo nullius iudicii, sed tamen impendio verbosus, loquax talpa dictus est
populari conuicio. Quod primum dictum est in Iulianum Capellam, posteaquam
venerat in publicum odium, nam talpae nostri vt caeci sunt, ita sunt aeque muti.
910 Idem dictus est [H] nUhpwr:;; E'J nopepupr, id est [G] simia purpurata, cuius alibi
meminimus. Refert Ammianus libro xvii.
[G] NON CONTIS AVT RAMVLIS 3572
Idem libro eodem de Antonio quodam ad honorem mensae regalis apud Persas
euecto et ad ius ferendae sententiae admisso Non contis inquit aut ramulis, vt
915 aiunt, id est non flexiloquis ambagibus vel obscuris, sed velificatione plena in rempu-
blicam ferebatur eoque incitans regem. Quanquam pro ramulo legendum arbitror
'remulo', nam contis et remis impellunt nauim qui ventos habent aduersos. Pars
est magis adagii quod alibi recensuimus Velis remisque quam nouum adagium.
[G] EXTRA CALCEM 3573
920 Idem libro xxi.: Ne igitur extra calcem, quod dicitur, sermo decurrens lecturo fasti-
dium ferat, ad explicanda prospecta reuertamur. Quanquam arbitror scripturam
vitiatam, legendum autem esse 'extra callem' pro 'extra viam', quod alibi nobis
dictum est, vbi quis digreditur a re proposita.
[G] EX PERPENDICVLO 3574
925 Idem libro eodem ex perpendiculo dixit pro eo quod erat 'exacto iudicio': Palati-
nas inquit dignitates velut ex quodam tribuens perpendiculo, et sub eo nemo ce!sum
aliquid acturus, in regiam repentinus adhibitus est vel incognitus. [H] Ad hanc for-
mam et illa pertinent quae cum alibi frequenter, turn apud Gellium sunt libro
secundo, capite prima: ad amussim exigere et librili perpendere et ad aequilibrium
930 aestimare, et apud Plinium libro xxxvi., capite xxv. ad regulam ac libellam exigere,
praeterea digitis metiri, trutina pensare, ad vnguem facere aliaque quorum non-
nulla suis locis indicauimus. Quae omnia plus habent veneris, si ad res animi
transferantur. [G] Sumpta metaphora a perpendiculo fabrorum, quo explorant
vel aequalitatem soli vel parietis rectitudinem. Amussis est pensilis, in imo plum-
ADAGIA IV.vi.71-75
935 bum habens affixum; additur in medio regulae quae constat duobus gnomoni-
bus. Hac explorant aequalitatem soli. [HJ M. Tullius In Verrem actione tertia:
'Tu, verres, hic quod moliare nihil habes, nisi forte vis ad perpendiculum eolumnas
exigere.' Dieunt ei fire nullam esse eolumnam quae ad perpendiculum esse possit.
Wam hercle: inquit, 'sic agamus; columnae adperpendieulum exigantur' et caetera.
940 [GJ ACOLO, NON FICO 3575
J\X6ACP 1'Cl XdAY) , ou auxC{> ~ucr<x~, id est aeolo, non ficui immergere labra. Suidas
indicat dictum vbi promitteretur prospera valetudo aut significaretur rebus forti-
ter vtendum. Nam &X6AOUc; Graeci vocant minutas offulas, interdum et frag-
menta panis, 7t<XPCl 1'0 !J.~ xOAAaae(X~, id est quod non cohaereant. Hesychius indi-
945 cat &X6AOUC; vescentem reddere bilis expertes ae plaeidos, cum fieus incendat
sanguinem. Vidimus Italos, si quando bilem vellent eximere, dies aliquot nihil
sumere praeter offulas pauculas ex aqua cum paululo butyri recentis decocta.
Quidam addunt herbarum ac radicum pauxillum.
Prouerbium hortatur ad victum tenuem.
900 Poll. loe. cit.
Eust., p. 1828, 13 £. on Od XVII, 455,
observes that the word 1'pucr~~wC; (Aristoph.
Nub. 421) denotes 1'0\1 1'PUO\l1'O: ~1'OL
xo:x07to:8oU\l1'O: 7tEpl ~lo\l.
902 Gell. XI, 7, 3-6 (903 flocces; 904 flocces).
3571
907 loquax talpa Amm. Marc. XVII, 11, I.
908-910 dictum ... purpurata Amm. Marc. loco
cit.: '''In odium venit cum victoriis suis
capella, non homo', ut hirsutum Iulianum
carpentes, appellantesque 'loquacem talpam'
et 'purpuratam simiam'."
909 nam talpae... muti Added by Er.
910 alibi Adag. 610 (Simia in purpura).
3572 Otto 428.
913 Amm. Marc. XVIII (l), 5, 6 (Antoninus;
914 nec remuko; 916 eundemque).
918 alibi Adag. 318 (Remis velisque).
3573
920 Amm. Marc. XXI, I, 14.
922 callem But the reading calcem is correct;
see Ouo 308-309.
alibi Adag. 48 (Tota erras via) and 2084
(Frustra currit).
3574 Collect. 773. Cf. Otto 102 n.
925 Amm. Marc. XXI, 16, 3.
928 Gel!. XX (1), I, 34 "ad amussim aequipera-
rent vel in librili perpenderent." Er. owes this
reference (and that to Pliny) to Brassicanus,
Prov. 97 (Ad perpendiculum); see the
introd., pp. 13-14.
929-930 ad aequilibrium aestimare Source not
identified.
930 Plin. Nat. XXXVI, 188 (et).
931 digitis... facere Adag. 3486 (Metiri
digitis), 415 (Eadem pensari trutina), 491
(Ad vnguem).
935-936 gnomonibus The reference seems to be
to the square used by carpenters for obtain-
ing right angles. The exact sense of gno-
monibus remains unclear, despite Er.' expla-
nation at the end ofAdag. 1060 (Gnomon et
regula): "ad regulam exaequant fabri struc-
turam. Iidem vtuntur et gnomonibus. Con-
stat autem gnomon e duabus lineis rectis,
quas vtrinque dimetiens dissecto quadran-
gulo constituit."
936 Cic. verr. 2, I, 51, 133 (939 mehercule). For
the numbering of the verrinae in the early
editions see ASD 11, 4, p. II5, n.!. 630.
3575
941 Suid. &X6A<fl ete. 920.
943-944 &X6AOU~... xOAAiicr8aL Suid. OCXOAO':;
917·
944 Hesych. &X6AOUC; 2470 Laue.
945 vescentem One would expect the plural
form 'vescentes' (1'OU~ <pay6\11'O:C; Hesych.).
945-946 ficus incendat sanguinem Cf. Athen.






Athenaeus libro xi. commemorat poculi genus quod olim 7tE'J"t'!X7tAOO'J dicebatur,
quod in publicis ludis adhibebatur. Ephebi quidam cursu contendebant Athenas.
Currebant autem gestantes viteum ramum onustum fructu qui dicebatur ()crxo~.
Initium cursus erat a templo Bacchi vsque ad templum Palladis, cui cognomen
LX~pp&C;. Victor in eo certamine capiebat calicem dictum 7tE'J"t'!X7tAOO'J atque ita
tripudiabat in chorea. INomen inditum calici, quod in eo quinque rerum species
essent commixtae: vinum, mel, caseus, farina et paululum olei. Accommodari
poterit ad orationem ex variis argumentis consarcinatam. Simile quoddam vas
erat fictile, quod Graeci XEP'JOC; appellant, Baccho sacrum. In eo plures erant
rerum species, sed distinctae cyathulis inter se connexis. Athenaeus nominatim
recenset circiter sedecim. Vt igitur farraginem dicimus rem variam atque ex diuer-
sis generibus conflatam, ita poterimus vel 7tE'J1'!XrfAoo'J vel XEP'JO~ dicere. De copiae
cornu dictum est alias. [H] Nee his dissimile est quod satyram dixere prisci, quo
de suo dicetur loco.
MORECARICO 3577
LX~(.L!X"t'~ K!Xp~x0, id est figura siue modo Carico fieri dicebatur quod sordide
incompositeque fiebat, praesertim in rebus obscoenis. Quod tamen ad alia trans-
ferri potest, vdut ad mores indecoros atque inciuiles, ad orationem inconditam.
Legimus et 7tAO~4J K!Xp~x(f), id est naue Carica.
970 [G] Ml~IKAP<l>I 3578
Mu(nx!Xpcp~ dicebantur agere qui dure ac sicce viuerent. Vox ficta videtur a 'mure'
et 'palea', quod mus in re pusilla vehementer laboret, nisi malumus dictum a
fLucrcrcu, quod est sicco, et fLucr~c;, praefocatio, quasi si quis festuca praefocetur. Nam
Hesychius indicat sic hanc vocem pronunciandam vt dicitur &xo'J~'t'~, vsurpatam
975 autem a Cratino in fabula cui titulus Horae. Alii virum quempiam Mucr~x!Xp<po'J
dictum existimant, qui ex se quidem nihil venustiorum dicteriorum adferre pote-
rat, sed tamen libenter aliorum dictis arridebat, et huius nominis mentionem fac-
tarn apud Apollophanem comicum.
Torquebitur igitur in hominem parcum ac sordidum aut in frigide iocosum.
980 [G] MITH~ 3579
Impendio tacitus aut in venerem solutior dicebatur fLUTfjC;, quasi dicas mutitor, a
fLU, mutorum syllaba, de quo nobis alias dictum est. Est huius nominis piscis foe-
mina quae sine mare non pascitur. Hinc et in libidinosos aut supra modum vxo-
rios, rectius autem in virosas foeminas. Autor Hesychius.
ADAGIA IV.vi.76-81
QVI INSPVERIT IN CAVERNAM FORMlCARVM ETC. 3580
Idem indicat vulgari sermone fuisse iactatum 12e; 0 7tTUGClc; de; tJ-UPtJ-YJ}UClV OlaE~ 'TCl
X.E["AYJ, id est Quod qui inspuerit in agmen formicarum, huic intumescant labra.
Hoc, seu vere fit vt ex halitus repercussu virus aliquod afficiat conspuentis os, seu
temere creditum, torqueri poterit in eos qui multitudinem imbecillium quidem,
990 sed tamen numerosam et concordem prouocant. Hesychius autorem citat Dino-
lochum. Is fuit comoediarum scriptor, Epicharmi filius.
[G] NEMO SIBI NASCITVR
Haec sententia Platonis sic est ab eruditis omnibus celebrata vt optimo iure pos-
sit inter prouerbia recenseri. Eam primus Plato prodidit in epistola quam scripsit
995 ad Archytam: J\AA~ X&XE'i'vO aE~ aE E:V6utJ-E~a6Cl~, on €XlXaTOe; ~[.Lwv oux. WJT4} [.L6vov
yEyOVEV, &AA~ T~e; y€vEaEWe; ~[.Lwv 'TO [.LEv 'T~ ~ 7tIXTpte; [.L€pt~ETlU, 'TO aE n o~ YEVV~­
GClV'TEe;, 'TO OE o~ AO~7tot <ptAm, 7tOAA~ aE XIX~ 'TO~e; x('apo~e; O[OOTIX~ TO~e; TOV ~LOV ~tJ-wv
XCl'TIXAIXtJ.~ocvoua~, id est Quin et illud tibi considerandum est, quod quisque nostrum
non sibi tantum natus est, sed ortus nostri partem sibi vendicat patria, partem
IOOO parentes, partem amici caeteri. Multa vero dantur et occasionibus quae incidunt in
vitam nostram. Adducit hunc locum M. Tullius libro De officiis prima: Sed quo-
niam, inquit, vt praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus
ortusque nostri partem patria vendicat, partem parentes, partem amici. Quam sen-
tentiam quum dilucide, commode et eleganter verterit Cicero, miror quare
3576
951 Amen. XI, 495 f (m:v"t'CX1tAOCXV).
952-957 Ephebi... olei Athen. loe. cit. (953
(l)axov: oaxov ed. AId.; 955 ~xLpaaOe; (geni-
tive): aXLppaaOe; ed. AId.; 1tEV"t'CX1tAOIXV: 7tEV't'a-
1tAOOV ed. AId.).
958-961 vas ... sedecim Athen. XI, 478 d. - Bac-
cho sacrum Athen. 478 c.
963 alias Adag. 502 (Copiae cornl,l).
964 suo loco Adag. 3676 (Per satyram).
3577
966 Hesych. KIXPLX<';) aX~fllX't'L 822 Latte: bd
TWV &xoAaaTwv.
969 KCXpLXi;) 7tAO£<p is the preceding entry in
Hesychius.
3578
971 Hesych. flua£xlXpqn 1946 Latte:. . . "t'O
flEflux6TWe; xod ~"1jpWe; 1tCX£~ELV (7tOLEZV v.I. et
ed. AId.).
971-973 VOx ... praefocetur Added by Er. - a
fluaaw '" praefocetur Er. has taken the verb
fluaaw from Hesychius' entry flUaE:Le; (fluaaEL
v.I. et ed. AId.): xapcpETcxL (dries up). Er.
explains flUaLXIXPCP£ as a combination of
fluaaw (dry up) and flUaLe; (suffocation) plus
xapcpoe; (dry stalk, festuca).
974 Hesych. flua£XlXpcpL 1946.
975 Cratinus, fr. 293 PCG IV.
975-979 Alii etc. Hesych. loco cit.
978 Apollophanes, fr. 8 PCG n.
3579
981 Hesych. fl\J"t'Le; (flu"t'"1je; v.I.) 1990 Latte.
981-982 quasi ... ' syllaba Added by Er. The
form mutitor is made up by Er. himself, from
'mut(t)ire' (mutter).
982 alias Adag. 702 (Ne my quidem facere
audet).
982-984 Est ete. Hesych. loco cit.
3580
986 Hesych. flUpfl"1jX£iX 1903 Latte. - 'Qe; does
not properly belong to the proverb quoted
by Hesychius, who says: ~v ae xcxl AOyoe;, we;
b 1tTUmXe; ete.
991 Is etc. Suid. D.E:LVOAOXOe; 338.
3581
993 PIat. Epist. 9, 358 a.
1 Cic. Off I, 7, 22 (3 vindicat).
66
Seneca dicere maluit: Nemo sibi contigit. Nam videtur exprimere voluisse illud
E:y€~e:'1'o. Sic enim scribit Ad Lucilium libro quinto, epistola xxxii.: Vis scire quid
sit quodfaciat homines auidos futuri? Nemo sibi contigit. Videtur enim hoc impu-
tare parentibus, quod non statim expetimus optima. Subiieit enim: Optauerunt
itaque tibi alia parentes tui, sed ego contra omnium tibi eorum contemptum opto
LB 1095 quorum illi copiam. vota illorum multos comlPilant, vt te locupletent. Idem studii
II fuisse videtur Quintiliano vt omnia secus diceret quam dixerat Cicero. Quare fit
vt non raro dicat inelegantius atque etiam obscurius.
[G] PIREVS NON FERT VASA INANIA
Iulius Pollux libro vi., capite vi. refert hoc ex Aristotele; Tb~ rre:~p€CX f1.~ xe:~cxyyCcx~
15 &YE~~, id est Piraeum non vehere vasa inania. Piraeus portus erat Atticae. Hue
appellebant vasa mercibus onusta. Eadem conueniebant adolescentes conuiuium
acturi. Indicat hoc Antipho in Eunucho Terentiana: Aliquot adolescentuli eoimus
in Piraeo / In hunc diem, vt de symbolis essemus. Est eiusdem nominis portus
Corinthiacus, vbi consentaneum est maiorem fuisse luxum. Hinc ductum
20 scomma in eos qui gaudent semper cibo potuque distendi. Expende, num apud
Pollucem legendum rre:~pCX~ECX, vt ad hominem referatur, quando Stephanus indi-
cat locum et hominem qui prius Piraeus dicebatur, postea dictum rre:~pCX~€cx.
[G] CRADOPHAGVS
Rusticum et sordidum veteres xpcxSoq;&yo~ per iocum appellabant, quasi xpcx-
25 Scxwq;&yo~, nam xp&Scx~cx vocant arboris fici folia. !idem dicebantur ~CXAOC~Oq;&yo~,
quasi prisco more glandibus viuentes.
[G] SAPIENS DIVINAT
Donatus in Hecyram indicat prouerbium esse diuinare sapientem, quod ex
coniecturis prudenter collatis colligit verum non solum de praeteritis, verum-
30 etiam de futuris, quanquam in fabula quidem Laches diuinans tota errat via.
Cuius tamen coniecturam approbans Phidippus aic Plane hie diuinat, nam id est.
Reliqua pete ex prouerbio Qui bene eoniiciet.
[G] IAMBIZEIN
'Icxf1.~C~e:~~ prisci dixerunt pro conuiciari ac maledicere, voce ducta ab Iambe, foe-
35 mina insignite maledica. Probabilius est ab iambo pede ductum, qui conuitiis
repertus est, impetum ferientis atque impetentis exprimens. In quo congruit et
illud, quod a breui orsus desinit in longam, quemadmodum iniuria ex leuioribus
initiis exit in grauem tragoediam, quod indicauit et Homerus: "H '1" o"ACyYJ f1.E:~ "ra
ADAGIA IVvi.82-87
7tpw"t'tX, id est Quae primum exigua est. Vnde et hominem ad conuiciandum pro-
40 pensum l&:fl~1JAOV appellant. Huiusmodi ferme Suidas et Hesychius.
[G] TESTACEVM FLAGELLVM
KEptXflE~X~ fl&:cr"t'~~, id est testaceum flagellum, dicebatur ostracismus, de quo nobis
abunde dictum est in prouerbio Ostraci conuersio. 'Flagellum' autem vocabant,
quod hoc exigerentur in exilium, 'testaceum', quod testulis soleant ea ferri
45 suffragia.
[G] ARIETIS MINISTERIVM
Kpwu O~tXXov[tX, arietis ministerium, Suidas et Zenodotus sic referunt quasi dici
solitum de officio in ingratos collocato. Siquidem aries cornibus ferit pascentem.
Hesychius ita refert quasi congruat in eos qui spe cuiusuis praemioli inseruiunt
50 indignis. Quum pueros inuitamus ad ministerium, pollicemur aliquid, puta taIos
aut nuces. Itidem in apologo quopiam, opinor, dixit aries: Inunge! Dabo tibi
talos. Addita stellula in editione Aldina indicat XtX"t'EAE~Y;EV esse verbum subditi-
5 maluit H I: maluerit G.
5 Sen. Epist. 32 , 4.
6 Ey€VE"t'O Er. means y€yovEv in the passage
from Plato (I. 996).
3582
14 Poll. VI, 31, quoting from Aristophanes (!)
(J\p~aTOT€A"tJC; v.l.; nELpIXLOC). Aristoph., fr.
683 PCG Ill, 2.
17 Ter. Eun. 539 £
18-19 Est ... Connthiacus Steph. Byz. nELpIX~6c;.
19 vbi... luxum See Adag. 301 (Non est cuius-
libet Corinthum appellere) and 3268
(Corinthiari).
20-22 Expende etc. The emendation proposed
has proved correct.
3583
24 Poll. VI, 40 (25 xpck3IXL; ~IXAIXV"tJcpckyOL).
25-26 ~IXAIXvocpckym etc. See Adag. 2227
(Arcadicum germen).
3584 Ono 1582.
28 Don. Comm. in Ter. Hec. 696.
28-32 quod etc. Added by Er.
30 tota errat via Ter. Eun. 245, quoted in Adag.
48 (Tota erras via).
31 Ter. Hec. 696.
32 prouerbio Adag. 1278 (Qui bene coniiciet,
hunc vatem).
3585
34 Hesych. lIXf.L~C~E~V 44 Lane.
35-36 Probabilius exprimens Added by Er.
37-39 quod a breui 7tpWTIX Suid. lIXfJ.~L~W 25.
38 Horn. 11. I~ 442, quoted by Suidas.
39-40 hominem... lckfJ.~"tJAOV Hesych. lIXf.L~6AOC;
(lckfJ.~"tJAOC; cod.) 45 Lane.
3586
42 Hesych. XEPIX!J.LX~ f.LckaTL~ 2266 Lane.
43 prouerbio Adag. 1051 (Testulae transmuta-
tio).
43-45 'Flagellum' etc. Hesych. loco cit.
44 soleant For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l. 565.
3587
47 Suid. XpLOU aLIXXOVLIX 2438 and the preceding
entry. Zenob. Aid. col. 107 = Zenob. 4, 63.
49 Hesych. xpwu 3LIXXOVLIX 4143 Lane.
51-53 dixit anes . .. &Ae:LCPW Hesych. loco cit. The
AIdine edition of 1514 reads: XIXL (; xp~oc; ol)v
d7tE, *XIXT€AWfE TOUC; &aTpIXyckAouC; am 3cDaw.
Er. proposes to read XIXTckAELy..OV (from
&Ae:LcpW, Inunge!) , interpreting the quotation
as follows: "The ram said: 'Cover my food
with dressing and I will give you knuckle-
bones'" (se. to play with). Modern editors
read: (The ram said:) "XIXTIXAdy;w TOUC;
&aTpIXyckAouC; ao~" [3cDcrw]. See also W Blih-
ler, Zenobii Athoi proverbia, IV; Gottingae,
1982, 31, p. 247·
68 ADAGIA 3588-3590
id est
tium. Opinor legendum x(X:r&.Ae:n~o'J, ab &'Adcpw. Huius obiter mentionem feci-
mus in prouerbio Aries nutricationis praemium.
55 [H] Est aliud in ingratos prouerbium quod superius a nobis re1atum est:
i\vr' e:ue:pye:(J~1j~ J\.YIX(.LZ[l'JO'J!X O'l)(J!x'J J\XIXW~,
Pro benefactis vinxerunt Agamemnona Graii.
Reperi citatum citra autoris titulum. Interim in scholiis Graecanicis inueni in
porticu stoae quae Varia dicebatur et Regis, complures fuisse Mercurii statuas, par-
60 tim a plebeiis, partim a principibus positas. Vna erat ex his quae carmen hoc in-
sculptum habebat antiquis literis. Hinc venit in prouerbium. Hoc, quicquid est,
suo loco erat addendum, sed iam ea charta exierat manus meas.1
LB 1096 [G] IN TVVM IPSIVS CAPVT! 3588
Quoties in autorem mali malum retorquetur aut recidit, Graeci dicunt: E~~ -r~'J
65 !Xu-rou Xe:ep!XA~'J" Demosthenes in oratione rre:p~ 1tCXP!X1tpe:(J~d!Xc.;: Ouxou'J TIXUTIX
cruv1jUXe:-ro 00TO~ XIXt xIX-r1jpii-ro -ril1t!X-rp~o~, & vuv €l~ Xe:ep!XA~'J u[liic.; rlU'Tcf) oe:~ -rpz-
~rl~, id est Haec igitur optabat iste patriaeque imprecabatur, quae nunc vos oportet
in ipsius caput vertere. Ita Ctesippus in Euthydemo Platonis: E~ [l~ &'ypmx6Te:po'J
~v €l1te:~v, €I1to'J OC'J" l:ot €le; X.e:epIXA~V, id est Nisi dictu rusticius esset, dicerem: Tibi
70 in caput! Nam sophista collegerat eos procurare interitum adolescentis qui vellent
eum doctum euadere, quum nondum esset doctus, nam perit quod desinit esse
quod erat et incipit esse quod non erat. Ita Maro: Quod dii prius omen in ipsum
/ Conuertant! [H] Apud Aristophanem in Pluto Penia ratiocinatur, si omnes
homines ditescerent, fore vt Chremylus ipse cogeretur arare, fodere re1iquosque
75 labores exhaurire, vt iam afflictior viueret diues quam antehac vixerat pauper.
Chremylus autem memor laborum quos in paupertate pertulerat abominatur hoc
verbum et in Peniae caput reprecatur, dicens: 'Ec.; Xe:eprlA~V cro~, id est In caput
tibi!, vt subaudias 'recidat'. Ce1ius ad M. Ciceronem libro octauo: At Domitius
quum manus ad os apposuit, te a.d. ix Calend. Iun. subrostrarii - quod illorum
80 capiti sit! - dissiparant perisse.
[G] IRACVNDIOR ADRIA
Qui moribus parum est commodis et iritabili ingenio Adriae comparatur prouer-
bio. Ita Flacci arnica, quicum fecerat diuortium:
Tu leuior cortice et improbo
Iracundior Adria.
Ipse fatetur se subiracundo fuisse ingenio:
Irasci celerem, at sic vt placabilis essem.
ADAGlA IV:vi.88-90
Item in satyra cuius InltlUm Iamdudum ausculto. Aeschines in Demosthenem
dicit eum moribus fuisse adeo asperis et inconstantibus vt cum Adria facilius sit
90 habere commercium quam cum iUo; non quod iUud mare sit caeteris saeuius -
imo vix aliud mitius - sed ita visum est Italis, qui, si nauigassent mare Britanni-
cum aut Danicum, faterentur Adriam indignum esse maris vocabulo.
[G] BOS MARINVS 3590
Bouc; ~V&AWC;, id est bos maritimus, de magnis, insulsis et ad nihil vtilibus, quales
95 sunt phocae tantum pascentes nee operi nee esui vtiles, contra quam boues ter-
restres. Refertur a Suida. [HJ Suspicor autem legendum ~ouc; E:vO:DAWC;, vt sit idem
quod mox sequitur: Bouc; E:V O:UA~CP x&.8n, id est Bos in stabulo sedes. Sic enim refer-
tur in collectaneis Tarrhaei ac Didymi. Estque hemistichium iambici trimetri.
73-78 Apud Aristophanem... reeidat H I: In
caput tuum. e~ Xe:qJiXA~V aOL vox est abomi-
nantis et quod dictum est in caput illius a
quo dictum reprecantis. Apud Aristophanem
in Pluto, Penie ratiocinanti fore [sed fore del},
si omnes homines ditescerent, fore vt Chre-
53 Huius The reference is to the expression
XpLOU aLiXxov(iX.
54 prouerbio Adag. 1492 (Aries nutricationis
mercedem persoluit).
55-57 aliud... Graii Zenob. AId. col. 36,
quoted in Adag. 1507 (Pro beneficemia
Agamemnonem vlti sum Achiui).
58 scholiis Graecanicis Harpocrat. 'EpfLiXL. For
Er.' curiously vague reference to Harpocra-
don's vocabulary see ASD 11, I, p. 56, n.ll.
2°4-206.
59 porticu... Regis Harpocration actually refers
to two Athenian porticoes, namely, the
famous Painted Colonnade and the Royal
Colonnade (TI)~ rrOL).dA1)~ xiXl 'r'lj~ 'rOU
~iXO'LAiw~ a'ro&d. For these see Paus. I, 3, I;
14, 6; 15, I and J.G. Frazer ad loco (Pausani-
ass Description ofGreece, New York, 1965,11,
pp. 57 £; 130 ff.).
60 plebeiis... principibus Harpocrat.: laLWT<DV
xiXl &pX6v'rwv.
62 suo loco Adag. 1507.
sed etc. Er. uses the same excuse at the end of
Adag. 2360 and 2868.
3588 Ono 347.
64-65 After Demosth. 19, 130 and Plato Euthyd.
283 e. Er. here uses iXU'rOU presumably for the
2. person sing. (1. 63 tuum); seeASD 11,4, p.
257, n.l. 859.
65 Demosth. loco cit.
mylus ipse cogeretur arare, fodere, reliqu-
osque labores exhaurire, itaque afflictius
viueret diues, quam antea vixit pauper, ad
memionem laborum Chremylus respondet,
€~ Xe:rpiXA~V aOL. Similiter apud Platonem MS.
79 apposuit scripsi [ef Ariag. 40I3}: opposuit H 1.
68 Plato loco cit.
72 Verg. Aen. 11, 190 £ (di).
73 Aristoph. Plut. 525 £
77 reprecatur Er. uses the same verb in Ep. 362,
1. 34. See also Colloquia, ASD I, 3, p. 128, 11.
106 f£ '''Precor vt hie sol tibi felix surrexerit.'
:: 'Tantundem tibi reprecor.'''
78 Cic. Fam. VIII, I, 4 (79 subrostrani). Mod-
ern editors adopt a full stop after apposuit.
With te a new sentence begins. The passage
is the subject of Adag. 4013 (Manum ad os
apponere).
3589
83-85 Flacci ... Adria Hor. Carm. Ill, 9, 22-23.
87 Hor. Epist. I, 20, 25 (tamen ut).
88 Hor. Serm. 11, 7.
88-90 Aeschines... illo See Athen. XII, 612d
(Lysias accuses Aeschines). I owe this refer-
ence to R. Hoven.
90--91 non quod... mitius Er. would know,
since he had seen the Adriatic Sea during his
stay in Venice (1508).
3590
94 Suid. ~ou~ ~~aofLo~ 458: BoG~ EVci.ALO~, bd
'rWV fL1)a~V XP1)0'~fLe:u6v't"(uv.
97 Suid. ~ouc; etc. 459 = Zenob. AId. col. 57
Bou~ €V iXUAlcp x&.El71' 7tiX(:lOLfLliX €7t~ 'rWV
&X(:l~O''rwv. See Adag. 1039 (Bos ad praesepe).
98 collectaneis... Didymi The reference is to
Zenob. AId.
7°
[G] BOS IN STABVLO
ADAGlA 3591-3596
3591
lOO BoGc; EV C<UA~<p, id est bos in stabulo, dicebatur inutilis et in ocio vitam agens.
Hesychius indicat a Cratino dictum in fabula cui titulus Deliades. Quanquam
huius alibi meminimus.
[G] CANIS AD CIBVM 3592
Ku(Uv E7t~ ar-rov, id est canis ad cibum. De iis qui in suum properant exitium. Qui
105 canem volunt occidere, cibo ostenso alliciunt. Hesychius indicat hoc esse simile
illis BoGc; E7t~ (j'CPCly~v XC<~ Gc; E7tt 8Ear.UX, id est bos ad mactationem et sus in vin-
cula.
[G] BOS IN QVADRA ARGENTEA 3593
BoGc; bd 7t~vc<xoc; ocpyupou, id est bos in quadra argentea. In eos qui personam sus-
lID tinent officium aliquod egregium pollicentem nee vlli tamen sunt vsui nisi ad
voluptatem aut fastum. Simillimum est illi quod alibi retulimus, Bos septimus.
Olim apponebantur bellaria sic efficta vt nouae lunae cornua prae se ferrent,
quod luna nascens ac desinens cornuta videatur. Quin et lunae dicebantur huius-
modi bellaria. Qua de re Suidas citat epigramma non inelegans:
II5 Ilwc.; ~ouc; U7trXpx(Uv c<{)Ac<XClC; yYjc; ou -rE!-LVE~C;,
'A '\ '\' (, ", i'D. I
rt/\/\ (Uc.; 7tClpmvoc.; ClypOT1Jc.; C<VEX/\W1JC;;
LB 1097 Ilwc; ouxt XCl~ au 7tpOC; VOfLClC; &1tOTpEXE~c.;,
1\AA' &pyupouv E~'a(UAOV ~a-r1Jxc<c;, Tp&yE;
"EaT1Jxc< T~V a~v E~EAEYX(UV &p"Y~C<v, id est
120 Qui nam fit vt bos quum sies, aruum haud ares,
Sed ebrii in morem recumbis rustici?
Quin, hirce, tu quoque curris hinc in pascua,
Sed potius hic imago stas argentea?
Hie sto tuam redarguens inertiam.
125 Meminit huius bouis Iulius Pollux libro vi., capite xi., demonstrans hoc cibi
genus inferri solere Apollini, Dianae, Hecatae et Lunae. Finguntur et hodie variae
animantium species in bellariis. Huic non dissimile est quod Galli vocant regem
ehartarum qui titulo verius quam opibus rex est.
[G] ACCEPTA CANDELA 3594
130 Diphilus apud Athenaeum libro xv. in fabula cui titulus 'A.yvmc<: 'A.tjJC<VTEC; AUXVOU
AUXVET.OV E~rrrou!-LEv, id est Arrepta candela candelabrum quaerebamus. Quum res
improuicle geritur. Opoftuit enim candelabrum esse paratum, antequam cande-
lam attingeres.
[G] VACVAM INHABITARE 3595
135 KEV4) Eyx~1"mxEt:v 36f.Hp, id est vacuam habitare domum dicuntur qui speciem rei
magnificam ostentant, quum ipso bono vacui sint. Plato trimetrum citat, haud
dubium quin vulgo iactatum, quandoquidem autoris nomen tacet: K~t &crxe:~
07t6Ele:v S6;e:~e; cppove:i'v, rlAAme; 1"& xOfL~& 1"aU1"a &cpe:tc;, e:t1"E A"t)P~fL~1"~ x.P~ cpcX.v~~
e:Iva~ e:t1"e: CPAU~pt~c;,
~"t)A&V OUX EAEyx.OV1"~e; &v3p~c; 1"& fL~XP& 1"au1"~, &AA' oTe; Ecr1"~ x~t ~toc; x~t 36~~ x~t
&AAa 7tOAA~ &y~El&, id est Eaque exerce vndecunque videberis sapere, omissis istis ad
ostentationem facientibus, siue deliramenta ea vocari decet siue nugas,
Ex quibus inanes incoles tandem domos,
145 neque magnifacias viros qui haec minuta redarguunt, sed illos potius quibus adest res
familiaris et honesta fama aliaque multa bona.
De vacuo Gratiarum scrinio diximus alias.
[GJ :ETHNlil:EAI
L"r'YJV~&cr~~ est alterum asperis conuiciis incessere. Athenis erat festum quoddam
150 in quo ius erat dicteriis et conuiciis in alios ludere, vnde cr1""t)v~&cr~~ dici coeperunt
qui liberius in quempiam debacchabantur. Festo nomen erat L1"~V~~. L1""t)v6v
enim proprie dicitur quod asperum auribusque molestum est. Ita Hesychius et
Etymologus. Simile illi De plaustro loqui.
3591
IOO Hesych. ~OU~ EV iXUA[4J 969 Latte. See also
above, n.l. 97.
IQ! Cratinus, fr. 34 peG IV; quoted by Hesych.
I02 alibi Adag. I039 (Bos ad praesepe).
3592
I04 Hesych. ~OU~ etc. 971 Latte. The explana-
tion is an addition by Er.
I05 Hesych. loco cit.
3593
I09 Suid. ~OU~ ~~a0!-L0~ 457.
I09-IlI In eos ... septimus Er. claims that bos in
quadra argentea is a set expression, but
Suidas says merely that the epigram (quoted
below, n. Il5 ff) is about 'an ox and a goat
that are carved upon a silver plate'.
III alibi Adag. 963 (Septimus bos).
Il2-Il4 Olim ... bellaria After Suid. 458.
Il4 Suidas See n.l. 109.
125 Poll. VI, 76.
127-128 Galli etc. The reference is to the
expression "un roi de cartes". See Adag. 1479
(Tragicus rex); Suringar 30.
3594
130 Diphilus, fr. 2 peG V; quoted by Athen.
XV; 700 d (Mxvov, sic et ed. Ald.).
131 Arrepta But &lJiiXVTe:~ (in combination with
AUlvov) means 'having lighted' (a lamp).
3595
135 Plato Gorg. 486 c-d.
136 Plato loe. cit. Er.' assumption that Plato
quotes a poetic fragment (1. 140) is correct; it
is from Euripides, fr. 188 Nauck.
147 De vacuo etc. The reference is to Theocr.
16, 10, quoted at the end ofAdag. Il64 (Sera
in fundo parsimonia).
3596
149 Hesych. crTr;V~&'HJ'iXL 1827 Schmidt.
149-151 Athenis ... ~T~VLiX Hesych. crT~v~iX 1825.
151-152 LT'YJVOV ••• molestum est Not in Hesych.
nor in Etym. mag. nor in Etym. Gud Er.
seems to mean the adjective crTEVOC;.
153 De plaustro loqui Adag. 673.
72
[G] A SEXAGINTA VIRIS VENIO
ADAGIA 3597-3600
3597
155 Athenienses mire delectabantur iis qui risum dictis aut factis mouere norunt,
adeo vt ad hoc in Diomeo aut Heracleo sexaginta conuenirent, qui in ciuitate
nominabantur sexaginta viri, quemadmodum nos dicimus 'duumuiros', 'triumui-
ros' et 'decemuiros', magistratum significantes, vt, si quid ridicule dictum esset,
vulgo ita loquerentur: O[ E~~XO'JTll 't"ou't"o d7tov, id est Sexaginta viri hoc dixerunt,
160 aut: J\7tO TW'J E~~XO'JTll EPXO[.Lll~, id est A sexaginta viris venio. Refert Athenaeus
libro xiiii. Erat Athenis tribus quae dicebatur L1W/-lw'J a Diomo quodam, Colytti
filio, vnde L1W/-lELO'J, vt ex Hesychio licet coniicere.
Poterit per ironiam dici in dictum illepidum et agreste: 'Dictum sexaginta viris
dignum' aut in stulte dicacem: 'Hic nobis venit a sexaginta viris.'
165 [G] CAPITE GESTARE
Quos tenere amamus capite gestare dicimur. Plato libro De republica x.: Kllt E7tt
TlllJTll Tij O'ocpt~ OUTW mp6apCl CP~AOU'J't"Cl~, tJO'TE /-lo'Jo'J OUX E7tt TClLC; XECPllAClLC; 7tEP~­
cpipouQ'L llUTOUC; O[ ETllLpm, id est Et huius sapientiae gratia tam vehementer aman-
tur vt amici tantum non eos in capitibus circumferant. Translatum apparet a matri-
LB 1098 bus ac nutricibus, quae infantulos cunis impositos capite portant. Simili I figura
171 Cicero dixit ocu/is ferre pro 'vehementer amare'. Et 'in sinu ferimus' quos singu-
lari affectu prosequimur.
[G] DEMISSIS AVRICVLIS 3599
Qui deiecto sunt animo auriculas super humeros habere dicuntur. Ita Plato libro
175 De republica x.: Ta ~Tll E7tt TW'J w/-lw'J EXO'JTEC;, id est Auriculas super humeros
habentes, hoc est animis deiectis et aegris. Sumptum est a iumentis, quae sic
aurium motu testantur affectum animi quemadmodum homines fronte et oculis.
Nam vni homini, vt ait Plinius libro xi., natura auriculas dedit immobiles. In
iumentis autem et quadrupedibus fere omnibus auscultantibus sunt erectae, fes-
180 sis marcidae, nutantes pauidis, subrectae furentibus, resolutae aegris. Inde est
illud Flacci:
Demitto auriculas vt iniquae mentis asellus,
Quum grauius dorso subiit onus.
Quin et hodie vulgo qui spe sua frustrantur dicuntur auriculas demittere et auri-
185 culas habere pendulas.
[G] ArAeO~AIMONI~TAI
Agathodaemonistae dicebantur olim qui parce biberent. Tantum Hesychius, autor
ex re nomen habens, nisi forte hoc operis quod habemus epitome est eius quod
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ille scripsit. Proditum est Socratem nunquam de prima cratere bibere solitum,
190 sed secundo seruare sitim. Tertium autem craterem &yrx6ou orxlf.J.ovoc; appellabant,
quemadmodum alibi declaratum. Itaque qui sitim seruabant tertio crateri &yrx-
8oorx~f.J.ovl~E~V dicebantur.
Itali raro bibunt in conuiuio nec nisi saburrato, vt Plautino verbo vtar, stoma-
cho. Nos potu auspicamur conuiuium et potu claudimus, frustra reclamantibus
195 medieis.
168 7t'E:fWfH~POU(H H I: TCE:p~cpepouO"L\I G.
3597
155-160 Athenienses ... venio Athen. XIV; 614 d.
The dause quemadmodum... significantes is
an addition by Er.
156 in Diomeo aut HeracLeo Er. follows the
Aldine edition, which has £\1 YOU\I 't"4l 3w[J.dep
~ ~p!XxAdep. Modern editors read £\1 1'0
.Ll~of.LeUl\l <HPiXXAdep ('in the temple of Hera-
des, in the deme Diomeia').
160 Athen. loco cit.
161-162 Erat ... filio Hesych. .LlwfLE:i'C; (!) 1880
Lane.
3598
166 Plato Rep. X, 600 d (168 TCE:p~cpEpOUOW).
171 Cic. Phil 6, 4, H; Ad Q. ft. Ill, I, 9; Fam.
XVI, 27, 2. The expression is "in oculis
ferre". See also Adag. 4150 (Oculis ferre et
similia).
'in sinu ferimus' E.g. Hor. Carm. 11, 18, 27; for
the phrase in sinu see Oxford Latin Dictio-
nary, s.v. sinus, 2 d, 3; Lewis-Short, s.v., 2 a.
3599
174 Plato Rep. X, 613 c.
176-180 iumentis... aegris After Plin. Nat. XI,
136 f. (180 micantes: nutantes v.I.).
177 fronte et oculis After Plin. XI, 138. See Adag.
1304 (Ex fronte perspicere).
178 Nam... immobiles Er. included the same
observation in Adag. 2156 (Auribus arrectis),
ASD Il, 5, p. 138, 11. 785 f.; there too the
source is Plin. XI, 136 (not Aristotle).
179 auscultantibus sunt erectae Added by Er. See
Adag. 2156.
181 Hor. Serm. I, 9, 20 f.
184-185 hodie etc. The reference is to vernacu-
lar expressions, e.g. "Hij laat de ooren
hangen." Harrebomee, Il, p. 148; Suringar
55·
3600
187 Hesych. 1\YiXeQ~iX~fLo\l~(j1'iXl 250 Lane: o[
oA~Y07t'O't"oU\l1'E:c;.
188 ex re nomen habens A play on Hesychius'
name, which means 'quiet'. Er. is dissatisfied
with the meagre explanation presented by
Hesychius. He expresses his discontent with
the Greek lexicon also in the preface to the
1515 edition of the Adagia, ASD Il, I, p. 30, 11.
181 ff.
189-19° Socratem... sitim Socrates used to
harden himself in various ways. The source is
Plut. Mor. 512 f. See also Apophth. Ill, Socra-
tica 7, LB IV; 155 E and Lingua, ASD IV; rA,
p. 156, 11. 301-304.
191 alibi Adag. 553 (Bonae fortunae siue Boni
genii). See also 3670 (Philotesius crater).
&YiXeO~!X~fLO\ll~E~'J The verb is not attested in
ancient literature.
193 Itali... stomacho An unusually positive
observation on Italian lifestyle. Listing
national vices - for the use of preachers - in
the Ecclesiastes, Er. describes the Italians as
sober in eating and drinking, but otherwise
intemperate (ASD V; 4, p. 238, 11. 997 ff.).
For his feelings towards the Italians, see J.
Huizinga, Er. uber Vaterland und Nationen,
in: Verzamelde werken, VI, Haarlem, 1950,
pp. 265-266; 1.-E. Halkin, Er. et l'Europe,
in: Commemoration nationale d'Er., Brux-
dIes, 1970, pp. 94-96 and Er. en Italie, in: J.-
C. Margolin, ed., Colloquia Erasmiana Turo-
nensia, I, Toronto, 1972, pp. 44-47; Erasmo
da Rotterdam, Adagia: Sei saggi politici in
forma di proverbi, ed. S. Seidel Menchi,
Torino, 1980, pp. vii-xxvii.
saburrato Plaut. Cist. I2I. Er. takes the word
to mean 'ballasted with food' rather than
'with wine'. See Adag. 2657 (Saburratus).
194-195 Nos etc. A sneer against the inhabi-
tants of the Low Countries and, perhaps, of
Germania at large. For Er.' aversion to his




CHILIADIS QVARTAE CENTVRIA VII
IN FRIGIDVM FVRNVM PANES IMMITTERE
'E7t~ ~UXPQV l1tvQV 't'oU~ rip't'OUC; E1t~~&AAE:~V, id est In ftigidum fUrnum immittere
panes dicuntur et hodie qui docet indocilem, qui monet auersum aut qui alioqui
sumit inanem operam. Refertur apud Herodotum libro v., cui titulus Terpsi-
chore. Consultis manibus Melissa apparens negauit se indicaturam vbi recondi-
turn esset depositum, quum ipsa algeret nuda: nihil enim sibi profuisse vestes
quibuscum fuerat sepulta, quod non essent exustae. Astruxit fidem suis dictis hoc
indicio: "O't'~ d~ ~UXPQV 't'QV l1tVQV rrE:p~~Vapoc; 't'ou~ &p't'ou~ E1t€~~AE:, id est Quod in
10 fUrnum, quum frigeret, Periander ingessisset panes. Hoc aenigma solus Periander
renuneiatum intellexit, sibi conscius quod cum exanimi coierat.
Hoc ad prouerbii sensum opinor esse satis, quo nobis licet castius ac verecun-
dius vti.
[G] MERCVRIO DEXTRO
15 Hesychius indicat veteres in iactu quodam solere ominis gratia praefari Mercu-
rium, quemadmodum in conuiuiis: J\y~eou a~~!J.ovo~ X~~ d~Q~ crw't'ijpo~, de qui-
bus suo dictum est loco. Idem indicat in sortibus ducendis primam sortem dici
solere Mercurium.
Per iocum vsurpare licebit, vbi quid aggredimur noui. Qui de summa pericli-
20 tantur dicuntur omnem iacere aleam, qui primum tentant aliquid dici possunt
2 immittere G H: imittere I.
3601
3 Hdt. V, 92 , 7·
4 hodie The reference is to the vernacular
proverb "Hij steekt brood in een' kouden
oven." Harrebomee, I, p. 96; Suringar 92.
qui docet indocilem Er. uses the same expres-
sion in Adag. 340, ASD II, I, p. 442, 1. 842
and in 362, p. 454, 1. 103.
5 Hdt. loe. cit. (9 bd).
3602
15 Hesych. 'Ep1J.-t)<; 5952 Latte.
17 suo ... loco Adag. 553 (Bonae Fortunae siue
Boni genii); 1701 (Seruatori tertius).
Idem Hesych. 'Ep1J.ou XA-t)pOc; 5961.
19-21 Qui ... ducere See Adag. 332 (Omnem
iacere aleam).
Mercurium ducere. lulius Pollux libro vi., capite ix. indicat in XPE:WVO[.l~~, id est
carnium partitione, primam carnium portionem (Ep[.lou xA1jpOV, id est Mercurii
sortem, appellari solere.
[G] NE MERCVRIO QVIDEM CREDERE
25 Strabo libro ii. de narratione parum probabili: <'Hv OUOEV 1'4> (Epf.Ln 7t~(j1'E:U(jCl~ 1'~~
ASYOV1'~, id est Quam ne Mercurio quidem credat aliquis narranti. Tametsi locus
mendosus est, vt sunt pleraque in hac prima aeditione; OUOE sine controuersia
legendum est.
Proprie conueniet in eos qui longinquis peregrinationibus circumacti narrare
30 solent prodigiosa. At viatorum deus habebatur Mercurius.
[G] MERCVRIALE
LB 1099 (Ep[.lCl~OV Graeci vocabant lucrum praeter expectatiolnem oblatum, a pnmltllS
quas olim in viis ponebant Mercurio. lis viatores vescebantur. Alii maluntduc-
turn ab aceruis lapidum quos in itineribus ambiguis Mercurio sacros ponebant,
35 quorum meminerunt et Hebraeorum Prouerbia: Sicut qui mittit lapidem in acer-
uum Mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Quanquam hie varie translatus
est a Graecis. Quidam ita sunt interpretati: <'O~ &7tOOE:(j[.lEUe:~ AWOV EV acpe:vo6v71
6f.Lm6~ E(jT~ T4> O~06VT~ &cppov~ 06~ClV, id est Qui religat lapidem in funda similis est
tribuenti stulto gloriam. Alii pro 'hermaeo' verterunt 7tOAUOCVOPE~OV, qui locus est
40 multorum sepulturae destinatus, et 'lapidem' accipiunt non quoduis saxum, sed
gemmam. Nec multum inter se discrepant qui verterunt 'polyandrium' et qui
'hermaeum', nam et sepulchra plebeiorum habebant congerierp. lapidum, vnde
illud Maronis:
Monte sub hoc lapidum tegitur Ballista sepultus.
45 In locum sordidum ac funestum stulte minas gemmam. Non enim ornat locum,
sed sordidatur a loco. In hermaeum vero si minas quemuis lapidem, nihil est gra-
tiae - nee enim extat in turba lapidum, singulorum officium -, si gemmam,
multo stultior es. Sed illorum est argutissima sententia qui verterunt 'fundam'.
Non enim tantum perit officium tuum, sed in tuum malum resilit, veluti si stulto
LB I100 lapidem innectas fundae, dedisti quo I te feriat.
51 Verum haec non sunt proprie huius instituti. Suidas citat haec absque nomen-
datura: Ou XClT~ TOU~ &AAOUc., &YCl7t~(JCl'., 1'0 Ep[.lCl~OV ouoE ol1J8dc., &pa f.L1JOEv &o~xe:~v,
El EXWV 7tap' Ex6vTOc., 01'WUV Ewv~(Ja1'o, id est Non iuxta caeterorum morem captus
amore lucri nee arbitratus se nihil peccare, si volens a volente quiduis mercatus esset.
55 Idem refert hanc sententiam tacito item autoris nomine: (EPf.LCl~6v EaT~ 1'&v
xocxo~8wv Cl7tCl'., E7t~E~X~c." id est Lucrum est improborum, quisquis est humanus ac
modestus. Bonorum enim lenitas inuitat malorum audaciam. Refert et illud ex
Damasceno, vt apparet: KCl~ S06XE~ EP!1-ClClp EVTE1'UXEVCl~ Q !J.O~ 7te:P~TUXWV, id est
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Videbatur sibi in hermaeum incidisse quisquis in me inciderat. Recreat enim viato-
60 rem, vbi dubius de via repperit aceruum Mercurii. Idem aceruus dicitur A6~oc;
(Epfl(X!:oC;, id est tumulus siue collis Mercurialis. [HJ Philostratus in Sophistis her-
maeum appel1at thesaurum in aedificio repertum et alias pro insigni lucro forte
obiecto vsurpat.
[G] FILVM NEVISTI: ET ACV OPVS EST
id est
65 Prouerbii faciem habet versiculus vt apparet anapaesticus, quem Iulius Pollux
libro decimo refert ex Hermippi Fatis:
(P&flfl(X bt~XAwa(Xc;' npoaSe:!: X(X~ p(X~~aoc;,
Filum ductum est: opus est et acu.
Cum significamus non satis esse coepisse, nisi pari industria perficias. 'Didicisti
70 artem, superest exercitatio.' 'Didicisti grammaticam, restat dialectica.' 'Didicisti
sacras literas, restat bona vita.'
29 qui 1: qui iactant se G H.
21 Poll. VI, 55. One may note that the word
XPE:WVOflLIX (or XpE:tXVOflLtX) is not found in
Pollux; Er. may have taken it from Lucian.
Prometheus 5.
3603
25 Strab. 11, 4, 2 (oua' &'.1).
27 hac prima aeditione The Venice 1516 edition
is meant; see ASD 11, I, p. 181, n.1. 849.
3604
32 Suid. EPfltXLOV 3030. For the expression see
D.A. Tsirimbas, Sprichworter und sprieh-
wortliche Redensarten bei den Epistolographen
der zweiten Sophistik: Alkiphron - Cl.
Aelianus, Mlinchen, 1936, pp. 4-5, and
Nachtriige zu Otto, p. 26.
33-34 Alii... ponebant Suid. E:pfLIXLOV 3030 and
3°31.
35 Prv. 26, 8.
36 hie Presumably, the noun 'versus' is to be
supplied.
37 Quidam What follows is the version of the
Septuagint. The translation Qui religat etc. is
taken from the Complutensian Polyglot (Bi-
blia Polyglotta, Compluti, 1514-1517) (38Iigat).
39 Alii ... 7toAutXv8pe:L'QV Source not identified.
The verse does not appear in Origen's Hexa-
pia. The reference is not to Procopius of
32 'EpIJ-ClLOV G: 'EpfLE:'i:'ov H 1.
Gaza's Commentarii in Proverbia (cf. Migne
PG 87, 1481 B-C) nor to Euagrius Ponticus'
Scholia (ed. Gehin, SC 340). See M. Faul-
haber, HoheLied-, Proverbien- und Prediger-
Catenen, Wien, 1902. - For modern interpre-
tations see A. Cohen, Proverbs, London,
1967, p. 174 f. and W McKane, Proverbs,
London, 1970, p. 598.
43 Not Vergil, but Servius, Comm. Aen. I Praef.
51 Suid. EPfLClLOV 3030. See Damascius, Vita
Isidori, fr. 122 Zintzen, p. 103.
55 Idem Suid. 3032.
58 Damaseeno Damascius (!), fr. 341 Zintzen,
? ~71, quoted by Suid. 3°31 (€v't"e:'t"UXYJX€VCl~
E:fLm).
60-61 Idem aceruus. . . Mercurialis Hesych.
"EpfltXWC; Mcpoc; 5939 Lane.
61 Philostr. Vit. soph. 11, 548, pp. 56, 11. 27 f.
and 57, 2 Kayser.
62 alias I, 525, p. 37, 1. 31 and 11, 617, p. I17, 1. 2.
3605
65-66 versiculus... Fatis Hermippus, fr. 49
PCG V, quoted by Poll. X, 136. Pollux quotes
from Hermippus: 'P&fLfl' €7t€XAWO"IXC;. He
then observes: ITpocraEL a~ XtX~ pClcp(8oc;. Er.
wrongly takes the latter sentence to be part
of the fragment from Hermippus.
[G] CALVVS QVVM SIS
ADAGIA 3606-3610
Gregorius theologus in epistola quadam ad Eustochium sophistam, quem laces-
siuerat: Kcx~ QUOE: U7tb 'Tije; 1tCXpmtJ-LCXe; 'Tije; lo~wnxije; E1tCX~OEU81Jv, cpcxAcxxpbe; WV xcx'!2l
75 xpwu tJ-~ vucr'!&.~E~V &v'!~1tp6crw7tQe;, tJ-1JOE: '!~v crCP1JXliXV XiX'!' EfliXUTOU, y"A(Dcrcrcxv 1tpOe;
Tb xcxxwe; AtYE~V €'!o~tJ-O'!tpiXV, id est Ac non saltem a prouerbio plebeio didicerim~
quum sim caluus non obuersa fronte obnuere arieti~ neque vesparum nidum in me
prouocare, nimirum linguam ad maledicendum quam ad benedicendum promptio-
rem. De non iritandis crabronibus dictum est alias.
80 [G] ARGENTEVSPVfEVS
<l>ptcxp &pyupouv, id est argenteus puteus. Athenaeus libro vndecimo indicat olim
ingens poculum dici solitum (puteum argenteum', nam cyathi pusilli erant.
Sunt et hodie qui delectantur e profundis poculis haurire atque, vt inquit ille,
proluere labra, habentes in ore prouerbium Multa aqua ori admota probe macerari
85 barbam. locus est a tonsoribus, qui rasuri prius calida macerant barbam.
[G] MALO ASINO VEHITVR 3608
Quibus res sunt parum secundae mala asella vehi dicuntur: 'E1t' ovou 1tOv1JP~e;
Oxou(.LE:vm. Suidas ceu prouerbiale refert in dictione 1tov1Jp6e;. Felices enim eximiis
equis insidere gaudent, quo celerius perueniant eo quo volunt. Nec inscite iacie-
90 tur in hominem parum feliciter coniugatum.
[G] ALLIVM IN RETIBVS
~x6pOOQV EV o~x'!ume;, id est Allium in retibus, de sordido commeatu dicebatur;
hinc natum, quod Attici, quoties nauigationem aut expeditionem adornabant,
commercabantur allia eaque retibus imposita secum ferebant. Item in obsidioni-
95 bus vrbium in precio erat allium, vnde illud citra nomenclaturam apud Suidam:
j\1tOAAU(.LiX~ '!a. crXOpOOiX 1top8outJ-EVOe;, id est Perdo allia in obsidione. Thraces prae-
cipue delectantur alliis, vtpote calidis, quum regionem inhabitent frigidam.
Quin et hodie nautarum deliciae sunt allium, non ingratus et rusticorum cibus,
vtcunque execratus Horatio.
100 Locus erit adagio, si quem admoneas vt philosophiae studium aggressurus
paret sese ad frugalem victum, ad vigilias ac labores, sine quibus non paratur eru-
ditio: ~xopooov EV o~x'!uo~e;!
[G] SYBARITICI SERlvIONES
~U~iXp~nxo~ Aoym. Hesychius narrat 'A.XW1tOV quempiam, Sybaritam, opinor,
I05 apud Graecos summo studio incubuisse vt orationis quoque genus haberet lau-
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LB llOI turn et opiparum, vnde iocum prouerbialem ortum, vt oratio nitidior I et accu-
ratior Sybaritica diceretur. Ea solet carere fide, nam veritatis simplex ac breuis est
oratio. Talis enim solet hominis oratio esse qualis vita. In exemplo sunt Moece-
nas et Apuleius, ille delieiis effoeminatus, hie Mer et magus.
110 De Sybaritarum apparatu dictum est in prouerbio Sybaritica mensa.
3606
73 Greg. Naz. Epist. 191, I (75 &nt 7tpoO'W7tOU,
[.L1)O€ O'cp1)xiav €ydpe:~v xaT').
79 alias Adag. 60 (Iritare crabrones).
3607
81 Athen. XI, 461 c.
83 ille Pers. Prologus, I.
84 prouerbium "wet genet is half geschoren."
Suringar 245; Harrebomee, Ill, p. 58 and the
'Bijlage', p. 389.
3608
87 Suid. 7tOv1)poe;; 2°41: €7tt ovou 7tov~pae;; oxou-
[.Le:YOe;;. (I have maintained Er.' way of accent-
ing.)
88 ceu prouerbia/e Er. considers the passage to
be proverbial because it is quoted without
the name of an author.
3609
92 Suid. O'xopooime;; 668.
95 Suid. loco cit. The fragment is from Aristo-
phanes, Ach. 163 f. 'Poor me! I'm finished!
These Thracian thieves have sacked my gar-
lic.' Er., who fails to recognize the original
source of this fragment, misinterprets it.
96-97 Thraces ... frigidam Suid. loco cit.
99 Hor. Epod. 3·
3610
104 Hesych. ~u~ap~TLxot A6yo~ 2131 Schmidt:
TOV yiXp A rO'CJJ7tOV ( ocxCJJ7tOY ed. "Aid.) €V
'ITaAir(- ye:VO[.Le:vov a7touoaae1jYa~ acpoopa
CP1)crLV, we;; xat TO T{DV AOyCJJV aUTO\) dooe;; €m-
oa~~Ae:uaa~, xat ~u~ap~TLxov 7tpoO"ayope:u-
e1jYa~. 7tapo~[.LLwOe:LC;; oi)v Ot ~u~ap~T~xot Mym.
Misled by the corrupt form ocxCJJ7tOV in the
Aldine edition of Hesychius (1514), Er. fails
to see that the entry is about Aesop and his
fables. Oddly enough, it has escaped his
attention that he had discussed the same
entry of Hesychius before, namely in 556
(Sybaritica oratio). In 3610, almost a dou-
blure, Er. repeats nearly literally his explana-
tion given in 556.
107-109 Ea so/et ete. Added by Er. His erro-
97 alliis G H: aliis 1.
neous interpretation of Hesychius' entry
leads him to explain ~u~apLT~xot Mym as
'deceitfUl speeches', no doubt on the strength
of the evil repute of the inhabitants of
Sybaris. Er. indulges in an elaborate discus-
sion of their effeminacy and luxurious
lifestyle in Adag. 1165 (Sybaritica mensa).
~u~ap~TLxot A6yo~ are really a class of fables,
as Er. himself points out in his introduction
to the Adagia, ASD I1, I, p. 51 and (using a
scholium on Aristoph. Av. 471) in Adag. 1527
(Ne Aesopum quidem triuisti), ASD 11, 4,
p. 40, 11. 482 f.
107-108 veritatis ... oratio See Adag. 288 (Veri-
tatis simplex oratio).
108 Talis ... vita See Adag. 550 (Qualis vir, talis
oratio).
108-109 Moecenas ... deliciis effoeminatus Sen.
Epis:; 120, 19 "Maecenatem deliciis provo-
cant; see also 114, 4-7.
109 Apuleius ... Aftr et magus Apuleius, a native
of Madaura, was traditionally held to be a
miracle worker (Lact. Inst. V, 3, 7; Aug.
Epist. 102, 32; 136, I). Er. viewed Mrica as a
land of evil, a breeding-ground for poisons
and a hotbed of hybrid monsters: "quod in
Libya variae ferarum species saepenumero
misceantur"; "vt est regio venenorum ferax,
ita gentis pestilens ingenium" (see Adag.
2608-2610, ASD 11, 6, pp. 429 f.). Little
wonder then that heresies thrived there: "In
eadem Mrica, quae iuxta Graecorum prouer-
bium semper gignit aliquid noui monstri,
exorti sunt Donatiani", he remarks in his cat-
echism (Explan. symboli, ASD V, I, p. 286, H.
392 f.). Mricans were prone to the poisonous
vice of self-love more than other peoples
(Adag. 292 «1>iAauTo~, ASD 11, I, p. 398, 1.
322). All this explains why Er. holds against
both Apuleius and Tertullian their extraction
from Mrica (for Tertullian see Eccles. I, ASD
V, 4, p. 266, 1. 450).




Ilz7tcdn:poc; flopou. De Hectore Aeschylus in Phrygibus ita loquitur apud Athe-
naeum libro ii.:
J\V~P 0' E:XE'i:'VOC; ~v 7tE7tcd'!EPOC; (.LOpOU,
Porro vir ille erat moro maturior.
id est
Dici potest vel in hominem miti ingenio praeditum vel in mollem vel in vehe-
menter propensum ad aliquid, velut in virginem nupturientem. Addit ex Nican-
dro huius arboris fructum primum omnium apparere. Additur et huic arbori vel-
licatio ad maturitatem. Gpinor fici genus esse [H], quum scribitur per omicron
120 flopov.
[GJ FLOS CINIS
Diuus Augustinus libro aduersus Petiliani literas ii., capite lxvi. irridens quod
aduersarius iactaret quod suorum animabus impletum esset coelum, corporum
memoria terrae floruissent, respondit: Sane de corporibus eorum multorum terra-
125 rum flores videmus, sed, sicut solet dici, fios cinis. Donatistae suos qui sibi manus
attulissent quiue prouocassent alios vt ab eis occiderentur, ni mallent oecidi, in
numerum martyrum referebant, eorum monumenta frequentantes, vnde flores
illos 'cinerem' vocat.
Diei solitum videtur in fugacitatem humanae vitae. Hodie floret iuuentus, eras
130 erit in sepulchro. Et iuxta prophetam: Omnis caro foenum.
[GJ HOMO SEMPER CONTRADICENS
Galenus libro quo refellit Iulianum nescio quem ealumniantem Aphorismos Hip-
poeratis refert hane sententiam vt vulgo eelebratam: OUOEV E:G'!tv &'7tEpOCV'!OAoyw-
'!EpOV &.v8pw7tou, id est Nihil est pertinacius ad contradicendum quam homo. J\7tZ-
135 POCV'!OAOY~OC est vicium quo quis garriendi finem nescit facere.
Conuenit in eos qui nunquam fatentur se victos. Hoc vicio maxime laborant
stupidi et imperiti.
[GJ INSANlRE CVM INSANIENTIBVS
To'i:'c; floc~voflEvmc; GUflfllX(vEa8oc~, id est cum insanientibus insanire dieebatur qui se
140 moribus quorumlibet attemperabat. Vsurpauit Galenus libro IlEpl cpuatx(;)v OUv&-
flZWV i.: 'E7td 0' [xocv(;)C; ~ooAEax~aocflEv ouX EXQV'!EC;, &'AA', £DC; ~ 7tocpm[.L(oc cp1ja(,
[.LOC~voflEvmc; &vocyxoca8Ev'!EC; aU[.L[.Locv7)VOCt, 7t&A~V E:7tl 'r~v '!(;)V o6pwv E:7tOCVEA8w[.LEV
a~&xp~mv, id est Posteaquam autem satis nugati sumus haud sponte, sed, iuxta






K~AAt7tuym dicebantur eleganti forma praeditae. Athenaeus libro xii. ad huius-
modi fabulam refert originem prouerbii. Duae sorores, rustici cuiusdam filiae, de
formae praestantia inter se decertabant in via publica. Accessit adolescens, qui
150 formas admiratus patri seni ostendit. Is maiorem praeferens eius amore captus
est. Profectus in vrbem lecto coepit decumbere. Morbi causam exposuit fratri
natu minori. Is rus profectus conspectis puellis minoris amore correptus est. Pater
virginum collocat eas huius filiis, quas ciues ob insignem formam appellarunt
K~AA~7tuyoUc;. Harum opibus extructum est Veneri templum, quam et ipsam a
155 puellis dixere K~AAt7tuyoV. De quibus Cercidae scazontem citat:
';'H V X(xAA~7tuywv ~e:uyoC; EV ~up~xou('J(:nc;,
Par callipigon quondam erat Syracusis.
Eosdem appellant 7tUyclpyOUC;, vt alibi diximus in prouerbio Ae:ux67tuym.
122 ~p. lxvi. I: ~ap. 62. C H,. I
133 1X.7tE::plX.noAoywTE::pO\l I: 1X.7tE::plX\lTLAOYWTE::pO\l
CH.
36n
II2 Athen. n, 51 c.
Aeschylus, fr. 264 TrCF In, quoted by
Athen. loco cit. (114 fJ.OPW\I).
117-118 Addit... apparere Athen. n, 51 d.
Nicander, fr. 75, p. 156 Gow-Scholfield.
II8-119 Additur... maturitatem Cf. Amen. n,
51 b-e.
II9-120 Opinor fici ... [.LOPO\l Er. believes fJ.oPO\l
to be a kind of fig. Athenaeus (n, 51 b) links
the fJ.opov with the crUX&fJ.LVOV; see also Suid.
[.LoPIX. 1246: "t'!X crUX&fJ.L\lIX.. Both words denote
the fruit of the black mulberry. Perhaps Er.
took crUX&[.LL\lO\l to denote a fig. In doing so
he may have thought of crUXO\l. It is true,
though, that he correctly renders cruX&[.LL\lOV
as "morum" in an earlier adage (1939, ASD
n, 4, p. 300, H. 431 f£).
quum scribitur ete. Er. intends to distinguish
fJ.opov (fig, in his view) from 'm6rum' (black
mulberry), or, more precisely, from fJ.wpOV, a
noun which is actually not attested in
ancient Greek.
3612
122 Aug. Contra litteras Petiliani 11, 71, 159 f.,
CSEL 52 (124 multos).
130 prophetam Is. 40, 6.
3613
132 Gal. Adversus ea quae luliano in Hippocratis
Aphorismos enunciata sunt libellus 2, 3
Wenkebach (134 "t'&v6pw7tou).
134-135 J\.7tE::PIXV"t'OAOY(1X. Er. knew the word
from Lucian. Dial. mort. 10, 10 and Cic. Att.
XII, 9.
3614
139 Gal. De nat. facult. I, 15, 56 £. Helmreich.
140 Gal. loe. cit.
3615
147 Athen. XII, 554 c-d.
149-150 adolescens ... ostendit Actually the girls
themselves showed their bodies to the young
man.
155 Cercidas, fr. 14 Powell, Collectanea Alexand-
rina, Oxonii, 1925, p. 213, quoted by Athen.
lac. cit.
158 Eosdem etc. Eosdem refers to fair-buttocked
people in general. KIX.AA[7tUyOL, says Er., are
also called 7t\JylX.pyOL (with white buttocks,
from 7tuy~ and &py6e; white). See Adag. 1043
(Ne in melampygum incidas): "Graeci ...
moHes et imbeHes fractosque deliciis 7tuy&p-
youe; XIX.L AE::UX07t\Jyoue; appellabant" (after a
scholium on Lycophr. 91).
[G] QVOD VOLVMVS SANCTVM EST
160 Diuus Augustinus libro Contra Cresconium grammaticum iiii.: Non iam, vt vetus
prouerbium firtur, quod volumus sanctum est: sed etiam quando volumus et quam-
diu volumus. Alibi, ni fallor, citat ex Ticonio Donatiano. Est hemistichium car-
minis heroici.
Genus hoc hominum hodie regnat in mundo qui pietatem non exigunt ad
LB 1102 Christi regulam, sed ad suos affectus, I et quicquid vehementer amant, hoc videri
166 volunt etiam sanctum, in rebus natura sceleratissimis sibi mire blandientes. Sanc-
tum autumant gestare tale cingulum. Quamobrem? Quia paruo negocio cupiunt
haberi pro sanctis. At neque sobrie neque caste volunt viuere nec iniurias perpeti.
Quur ita? Quia durum est ac difficile.
170 [G] NE CREPITV QVIDEM DIGITI DIGNVM
Athenaeus libro xii. de Sardanapali epitaphio loquens: Kex~ -rE:AE:u-r~aex~ OE:(xvua~v
EV np !-Lv~!-L(X-ro~ -rU7t~ -roi'~ a(XX-rUAO~~ orou xex-r(xYEA(I)"r6~ san &~~ex -r~ -rwv &v-
8pw1twv 7tpocY!-Lex'C'ex, OUX &~~ex ()v-rex y;6epou oexX'C'UAWV, id est Et mortuus declarat in
monumenti statua digitis quam deridiculae sint res hominum, ne digitorum quidem
175 crepitu dignae. Mox Aristobulus apud eundem indicat Sardanapali sepulchro
impositam fuisse statuam, dextrae manus digitis ea specie compositis qua solemus
edere crepitum.
Et gestus is et prouerbium in hodiernum vsque diem manet apud nostrates,
quum aiunt Ne huius quidem facio.
180 [G] CORIACEVM AVXILIVM
~xu'C'(V'1) S7t~xoup((X, id est coriaceum siue pelliceum auxilium apud Atticos infir-
mum et imbecille dicebatur. Refertur apud Hesychium. Athenaeus libro xii. indi-
cat dictum in quendam Sannyrionem macilentum, quod praeter pellem nihil
haberet. Apud eundem libro xiii. Antiphanes philosophos macilentos notans:
185 Me:'C'~ aoep~a-rwv, v~ ~(ex, AE:7t-rWV, &a(-rwv, axu-r(vwv, id est Cum sophistis per Iouem
macilentis, impastis, pelliceis. Tales erant olim philosophi et hodie sunt qui vultu
tristes vendunt sanctimonias.
[G] TANAGRAEVS CETVS
Obesum ac praegrandi corporis mole Texvexypexi'ov xij'-ro~ appellabant a Tanagra,
190 Boeotiae ciuitate, quam Homerus rpexi'iXv vocat, Lycophron Poemandriam appel-
lat, maritimam, ad quam delatus cetus immani magnitudine prouerbio locum
dedit. Refertur ab Athenaeo libro xii.
ADAGIA IV.vii.I6-20
[G] LEGATVS NON CAEDITVR NEQVE VIOLATVR
Scholiastes in Iliados quartum refert hoc prouerbium: I1PE(J~UC; ou TU1tTETrl~ ~UaE
195 u~p[~ET(a, id est Orator nee pereutitur nee violatur, quod praeconum genus olim
habitum fuerit sacrum. Id iure gentium receptum est, vt legati publica fide
veniant et redeant inuiolati, etiam si perferant atrocia, quales erant olim feciales
ac patres patrati. Nunc in mediis etiam bellis caduceatoribus parcitur.
Deflecti poterit ad bene monentem siue recta consulentem siue coneionantem
200 libere: 'Legatus est, refert mandata sui prineipis' aut: ~git negoeium publicum,
non est fas illi vim admouere'.
172 EO'T~ I: €O'T~V G H.
3616 Ono 18H.
160 Aug. Contra Cresconium I~ 37, 44, CSEL
52·
162 Alibi E.g. Contra epist. Parmeniani II, 13,
31, CSEL 51. Er. has included the same
proverb at the end of Adag. II5 (Suum
cuique pulchrum).
164-169 Genus hoc hominum etc. The attack is
aimed at the monks, more specifically the
mendicant friars and popular preachers. Er.
also quotes the expression Quod volumus
sanctum est in Adag. II5, ASD II, I, p. 232, 1.
455. There, too, he aims at the friars, who
"sibi arrogantius vindicant pietatem quam
vnquam fecerint Pharisaei, qui cum vitiis nee
ferendis nee nominandis madeant, miro
tamen supercilio debacchantur in vitam
alienam." See also Adag. 3618 (Coriaceum
auxilium), 3628 (Oliuam ne comedas), 3664
(In ventrem insilire) and 3755 (Mithragyrtes,
non daduchus).
166-167 Sanctum .. , cingulum See Moria, ASD
I~ 3, p. 160, 1. HI.
3617
171 Athen. XII, 529 d-e (172 T<f) TOU !J.v1)!J.IXTOt;;
EO'TLV).
Sardanapali epitaphio Er. quotes the epitaph,
using various sources, in Adag. 2627 (Sar-
danapalus ).
175 Aristobulus, fr. 9 FGrHist II B, p. 772,
quoted by Athen. XII, 530 b. Er. paraphrases
the same passage in Adag. 707 (Huius non
facio),
177 edere crepitum I.e. snap one's fingers, as a
gesture expressing contempt.
178 nostrates The Dutch saying is: «Ick vraech
daer niet een knip na" (Not worth the snap
175 Aristobulus G H: Aristobolus I.
of a finger), quoted by Sartorius, Adag. 775.
Suringar 131; Harrebomee, I, p. 420.
3618
181 Hesych. O'X\YrLv1) E7tLXOUp(1X II99 Schmidt.
The expression is a variation of O'uxr.v1) em-
XOUp{.lX, which Er. quotes in Adag. 685 (Ficul-
nus).
182 Athen. XII, 551 c. There mention is made
of Sannyrion's 'leathern reinforcement', a
leathern padding of some sort that this
skinny man wore under his clothes so as to
make his body look well-endowed. See Strat-
tis, fr. 57 PCG VII.
184 Antiphanes, fr. 120 PCG II, quoted by
Athen. XIII, 565 f
186-187 qui vultu etc. The mendicant friars are
meant, «qui sordes ac mendicitatem magno
vendunt proque foribus magno mugitU
panem efflagitant" (Moria, ASD I~ 3, p.
160, 11. 533 f). Lister notes in his commen-
tary: '''vendunt' dixit pro 'ostentant'. Ita
Politianus: 'vultuque tristes vendunt sancti-
monias'." The source is Poliziano's Prologus
in Plauti Menaechmos, Epist. VII, IS, Omnia
opera, Venice, 1498, f i 5. For further details
see Wesseling, Dutch Proverbs, p. 364-
3619
189 Athen. XII, 551 a.
189-192 1tmagra ete. Steph. Byz. T&vIXYplX.
190 Horn. IL II, 498, quoted by Steph.
Lycophr. 326, quoted by Steph.
192 Athen. loco cit.
3620
194 Schol. on Horn. IL IV, 394, p. 515 Erbse
( 7tptO'~Lt;),
196-198 Id iure ... patrati See RE, S.V. Legatus,
XII, II35.
[G] HERCVLANI LECTI
~HpOCXAe~o~ cr-rPWtJ-VCl~, id est Herculani lecti dicebantur molles ac delicati. Testis est
Athenaeus libro xii. Quod dictu mirum est, quum Cynici sibi vindicent Hercu-
205 lem, quemadmodum hodie Carmelitae sibi vindicant prophetam Eliam. Sed is
qui haec loquitur apud Athenaeum hoc agit vt persuadeat Herculem mollem ac
voluptariam egisse vitam, caeterum quae de illius laboribus feruntur apud poetas
mera esse figmenta. Sic homines blandiuntur suis viciis.
[G] ArrO~KyeI~AI
210 Athenaeus libro xii. narrat quod SCythae quum multis calamitatibus premerentur,
per lusum ac delitias omnibus populis quibus imperabant detondebant comam,
vnde caeteri rasuram ignominiae ludibriique causa factam appellabant &7tocrxufH-
mn. Simile quiddam legimus ii. Regum libro, capite x.: Anon rasit dimidium
barbae seruis Dauid praeciditque vestes vsque ad nates, nimirum ignominiae
215 causa. Quae res atrocis belli causa fuit.
Conueniet in quosdam asperis moribus quibuscum vix quisquam habet com-
mercium, nisi discedat cum ignominia.
[G] MACILENTIOR LEOTREPHIDE
LB 1103 Ae1t'ro-repov Aew'rpecp~oou Xrl~ 0rlutJ-ocv-r~oo~, id est gracilius ILeotrephide ac Thau-
220 mantide. Leotrephides insigni macilentia corporis comicorum salibus locum




Aew-rpecptoou Ae7t-r6'"reprx Xrl~ 0rlutJ-ocv'r~oo~,
Immolant nunc buculas
Exiliores Leotrephide ac Thaumantide.
Notatus est a multis et Cinesias poeta procero sed tarn gracili corpore vt cortici-
bus arborum circumcinxerit, ne inflecteretur, ob id ab Aristophane dictus CP~AUP~­
voc;. Nobilitatus est et Phileta poeta, qui globos plumbeos pedibus addebat, ne
ventis abriperetur: tanta erat corpusculi tenuitas.
230 Congruet in homines exiles ac praetenues. Iucundius erit, si transferatur ad
inopiam ingenii aut dictionem aridam, ieiunam et exanguem.
[G] CAPE NIHIL ET SERVA BENE!
Aoc~e tJ-1JO€V Xrl~ xp&'"re~ XrlAWC;, id est Cape nihil et serua bene. Videtur in eos dic-
tum qui, cum doceant friuola, tamen iubent auditores meminisse. Galenus De
235 Platonis et Hippocratis placitis libro iii.: Ou-rw yap tJ-ovw~, oItJ-rl~, 7te~cr8~cre'"rrx~ -ro
xrx-ra -r~v 1trlpo~tJ-~rlV AeyofLevov u1t&px.e~v w?ni), 1'6 'Arx~E fL1JOEV xrxt xpoc1'e~ XrlAwr/,
ADAGIA IV:vii.21-26
id est Siquidem hoc vno modo persuadebitur quod adsit illi illud prouerbii 'Cape
nihil et serua bener
Congruet in doctrinam inutilem ac falsam.
240 [G] MYIO~OBAI
Et hodie vulgo dicuntur ~l.noa6~oc~, id est muscarum abactores, qui friuolis officiis
cuipiam obseruiunt. Quod a Persarum delitiis natum indicat Athenaeus libro xi.,
qui in conuiuiis ~uwa6~oc~ adhibebant, quod nunc apud Italos plebeium est. Et
~moao~e:rv est abigere muscas, quod quadrabit etiam in ilios qui tenere amant
245 quempiam, vt minimo etiam illius incommodo offendantur, vt conueniat cum
ilio quod alibi retulimus ex Homero:
(n~ aTe: ~~TYJ P
IIiX~ao~ E:Epye:~ flUriXV, 88' ~aE~ A€~e:TOC~ U7tvcp, id est
Non secus atque genitrix
250 Muscam arcet puero somno mulcente cubanti.
[G] MISERIOR MONOMACHIS 3626
Non caret prouerbii specie quod ex Posidippo comico refert Athenaeus libro iiii.:
Twv ~OVOfliXXOUVTWV &eA~WTe:pO~, id est Miserior his qui monomachiam exercent.
3621
203 Athen. XII, 512 f. There the question is
rais7d wh,: people, cal,l soft be~ding 'Her~­des s beds: 8~C( 'n 'TC(e; [J-C(ArlXC(e; aTpW[J-Vrle;
<HPrlXA€OUe; XO£'Trle; dwlha~ XC(Ae:'i:"V; The
AIdine 1514 edition reads exactly the same.
204 Cynici... Herculem For Heracles as the
hero of the austere Cynics see Diog. Laert.
VI, 2; R. Hoistad, Cynic Hero and Cynic
King, Lund, 1948, p. 34; Antisthenis Frag-
menta, ed. F. Dedeva Caizzi, Milano, 1966,
pp. 94-96.
205 hodie Carmelitae. . . Eliam The first
Carmelites were hermits who lived on Mt.
Carmel, where Elijah dwelt and defeated the
priests of Baal (r. Rg. 18, 20-46). See G.
Krause et al., ed., Theologische Realenzy-
klopadie, XVII, Berlin, 1988, s.v. Karmeliter;
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesi-
astiques, Paris, XI, 1949, s.v. CarmeI.
206 Amen. lac. cit.
3622
210 Athen. XII, 524 e-£
213 2. Rg. 10, 4 ff.
3623
219 Athen. XII, 551 a.
221 Hermippus, fr. 36 PCG V, quoted by
Athen. loco cit. (222 ~ou8~C( Dindorf: ~o~8~C(
codd. et ed. Aid.; 223 Ae:w't'poqJ£8ou: Ae:WTpe:-
qJ(8ou v.I. et ed. Aid.; 00ufl&.v't'~8oe;, sic et ed.
AId.).
226-229 Notatus... tenuitas Athen. XII, 551 d
and 552 b-c.
227 Aristoph. Av. 1377, quoted by Athen.
228 Phileta Athen. loco cit.: Philitas (Philetas
v.I. et ed. AId.).
3624
233 Gal. De plac. Hippocr. et PIat. Ill, 4, 5 De
Lacy (235 o{hwe;; 7te:~a8~ae:a8C(d.
3625
241-242 Et hodie ... obseruiunt Perhaps the ref-
erence is to the German word "Fliegen-
wedel", used of courtiers j see J. and W
Grimm, Deutsches Worterbuch, Ill, Leipzig,
1862, S.V. In Adag. 2660 (Muscas depellere)
Er. seems to refer to the expression "de vlie-
gen afkeeren" (Sartorius, Adag. 2738, quoted
by Suringar 126; see also Woordenboek der
Nederlandsche taal, XXI, 1895).
242 Athen. XI, 484 d.
246 Horn. 11. IV, 130 f. (248 E€PYll).
3626
252 Posidippus, fr. 23 PCG VII, quoted by
Athen. IV, 154 f (256 €6prlxE:V).
86
id est
Nam hi durissima lege committuntur vt aut alter aut vterque pereat. Carmen sic
255 habet:
(0 ~~ 7tE1tAEUXc0C; OUOEV swpaxEv xiXx6v'
T (;)V fLovofLiXXODV't"WV EcrfLEv &eA~W't"EpO~,
Vidit mali nil nauigandi qui est rudis:
!psis monomachis miseriores nos sumus.
260 Hos Latini vocabant gladiatores, quo spectaculo quum nihil possit immanius
esse, tamen olim Romanis erat in de1iciis.
Lepidius fiet, si transferatur ad contentionem cum homine improbissimo sus-
ceptam, quasi pugnam dicas gladiatoriam.
[G] ZENONIVM EST ET lENTEM COQVERE
265 Timon Phliasius apud Athenaeum libro iiii.: Ked Z'YJvwvE~6v yE CPiXXijV ~tf;E:~V, id est
Zenonis est et lentem coquere. Zenon Stoicorum princeps fuit, qui docet sapientem
omnia recte facere, nec referre quid agat, sed in minimis pariter ac maximis
sapientem esse sui similem. Ex quo consequitur ad lenticulam recte coquendam
opus esse sapientia Zenonis. [HJ Natum ex apophthegmate quod refert Diogenes
270 Laertius. Quum enim Zenon dissereret sapientem omnia recte facere, quidam
irridens obiecit: 'Igitur et lenticulam recte coquet.' Zenon annuit et collectionem
approbauit.
LB II04 [GJ Serio licebit vti, quum dicemus esse viri boni etiam in rebus milnutissimis
sui similem esse aut egregium artificem in quacunque materia deeIarare qualis sit
275 artifex.
[GJ OLIVAM NE COMEDAS!
Chrysippus apud Athenaeum libro x. in opere rrE:p~ 'rOU XiXAOu tradit huiusmodi
sententiam: M~ 7tO't"E EAiXLiXV ~cre~', &XiXA~cp1JV ~Xwv XE~~(;)VOC; WP7-, id est Ne
quando comederis oleam, quum habeas vrticam hyberno tempore. Opinor ilIum sen-
280 tire de herba, non de pisce. Nec vsum adagii video nisi si quando significabimus
extremam victus parsimoniam, vt nec vrticae quicquam adhibeatur condimenti.
Mox subiicit ~OA~OCPiXXijV ve1ut de1itias, cibi genus, vt Graeca vox indicat, ex bul-
bis et lenticula confectum: ~OA~OCPiXXijV, ~iX~iX(, ~iX~iXL Vrtica calida est, sed mino-
ris constat quam oleum. Subindicat autem aestiuis mensibus nec oleo nec vrtica
285 opus esse.
Talis victus decebat istos qui sibi videntur Pauli et Antonii, luxu propiores Sar-
danapalo.
[G] OlLA lENTICVLAM ATTIGIT
Epicharmus apud Athenaeum eo quem modo citauimus loco: XD-rpiX O€ CPiXXEiXC;
290 ~tf;B't"O, Sed olla lenticulam attigit. Conueniet in eos qui vehementer propensi sunt
ADAGIA IVvii.27-31
ad aliquid, velut hue nati, vt vItro nulla data oeeasione se eonferant ad id quod
appetunt. alIa fietilis videtur amare lentem ac veluti vItro venire ad lentem.
Simile illi quod alibi retulimus Ipsa olera olla legit et Equum in planiciem.
[G] QVI NON ZELAT
295 Diuus Augustinus Aduersus Adimantum capite xiii. indieat vulgo iaetatum Qui
non zelat non amat. Quod sane et hodie fertur quum negant illie esse amorem vbi
non est zelotypia. Verum est ex amoris vehementia nasci zelotypiam, sed eadem
interdum nascitur ex inopia mentis. Deus in arcanis literis zelotes dietus est, quod
solus amari velit nee patiatur quiequam amari praeter ipsum nisi ametur propter
300 ipsum.
[G] LENS DEVS
Apud Athenaeum libro iiii. refertur hie trimeter vt apparet prouerbialis:
<DClx6~ GE aa[fJowv xal CPClx~ TUX1J A~~m,
re lens deus corripiat et fortuna lens.
id est
257 id est G H: om. 1.
3627
265 Timon, fr. 22 Wachsmuth, quoted by
Athen. IV, 158 a-b "xlXl Z1)\IW\lE~6\1 yE cplXKij'J
e~e:~\1 o~ !-L~ CPPO\lL!-LW~ f.lE:f.lo&81)XE\I" (of a per-
son "who has never learned wisely to make a
'Zenonian' lentil soup", that is, in accor-
dance with the prescription of Zeno). Er.'
interpretation is incorrect.
266-269 Zenon ... Zenonis Athen. loco cit. (nee
referre. " similem is an addition by Er.)
269 Diog. Laert. VII, 125 11&\I1'1X 1" d) 1tO~E'i:'J
1'0\1 aocp6\1. See von Arnim Ill, fr. 561.
3628
277 Chrysippus, fr. 709 a, von Arnim Ill, p.
178, quoted by Athen. IV (!), 158 b (278
f.l1)O~1tot"': f.l~1tot"' cod.). See fr. adesp.
367-368 Kock Ill, p. 477.
279-280 Opinor... pisce The reference is to
&.XIXA~CP'YJ\I (stinging-nettle or sea-anemone).
Perhaps, Er. ~o?sulted, SUi~~, S.v. &.~IXA~CP1)
788 : X\I~o'YJ XIX~ 'YJ Xe:pcrlX~1X XIX~ 1) 8IXAIX't"'t"~IX.
286-287 istos etc. The sneer is meant for the
monks and friars of Er.' time, "qui cum cere-
moniolis et nugis deridiculis damoribusque
tyrannidem quandam inter mortales
exerceant, PauIos atque Antonios sese cre-
dum" (Moria, ASD IV, 3, p. 168, 11. 670 ff).
In the Moria, too, the names Paulus and
293 retulimus H I: rettulimus G.
AntOnius denote the hermits who lived in
the Egyptian desert (see Adag. 1837, ASD 11,
4, p. 240, 11. 531-533 and the notes; Wesse-
ling, Dutch Proverbs, p. 373).
luxu ete. See Adag. 2627 (Sardanapalus).
3629
289 Epicharmus, fr. 33 Kaibel, p. 96, quoted by
Athen. IV, 158 c.
290 olla lenticulam attigit But the correct sense
is: 'A kettle oflentil soup was simmering.' In
fact, ~~E:t"o is a form of e~w (boil) rather
than of &1t't"W (touch), as Er. takes it.
293 alibi Adag. 660 (Ipsa olera ol1a legit) and
782 (In planiciem equum).
3630 Otto 78.
295 Aug. Contra Adimantum 13, CSEL 25, p.
146.
296 hodie The reference is probably to the Ger-
man expression "Wo kein eiffer, da kein
lieb", quoted from Sebastian Franck by
Suringar 189. (Cf. also "Geene liefde zonder
jaloezij"; Harrebomee, I, p. 352, no source
given.)
298 arcanis literis Ex. 20, 5; 34, 14.
3631
302 Athen. IV, 156 f. The line seems to be a
parody of some tragic verse; see fr. adesp. 92
TrGFII, p. 43.
88
305 <DrlXOC; dicitur lens cruda, CPrlX~ cocta, vt indicat Etymologus. Conueniet, quoties
eadem ad fastidium iterantur. 'Daemon' autem Graecis fortunam sonat, vnde
'cacodaemones' dicuntur infelices, et idem sonat TUX:fJ, nee interest nisi quod dae-
mon est mas, "t'uX"IJ foemina.
[G] TRABS IN OMNIBVS
310 ~OXOC; 0' hd mien TSTUXTCX;~, id est Trabes in omnibus facta est. Videtur hemisti-
chium ex poeta quopiam, quo significatum est nihil esse tarn certum quin obstet
scrupulus cogens nos ad exactiorem rei considerationem. De trabe in oculis
meminit euangelium. Porro Graeca vox 06xoc; anceps est ad 'trabem', quam oox6v
LB 1105 malunt sonare, I et ad 'considerationem', quam 06xov. Notum est illud Socratis
315 <DpoVT~(JOV, id est Sollicite considera.
Diuerbium refert Galenus De differentiis pulsuum libro iii. Translatum
apparet ab aratione, quam difficilem reddit trabs subinde occurrens in aruo
proscindendo.
[G] EX LIBRO GVBERNATORES
320 Galenus in libro quem conscripsit de suis libris: l\.AA' o~ [.L~ !J.iX66vTEC; 7tClPrX
O~SCl(Jx&Amc;, E6~xo"t'Ec; SE XClTrX "t'~v 7tCX;PO~!J.lClV TO'rC; EX ~~~Alou XU~EPV~TCl~C; TClUTiX
~1)TOU(J~, id est Caeterum qui non didicerunt sub praeceptoribus, sed iuxta prouer-
bium assueti sunt gubernatoribus e libro, istiusmodi quaerunt. Idem libra de com-
positione pharmacorum tertio: 'EO~XU'rCl TO'rC; XClTrX T~V 7tiXpm[.LlClv AEY0[.Lsvmc; EX
325 ~~~A~OU XU~EPV~TCl~C;, id est Adsimilis iis qui prouerbio dicuntur gubernatores e libro.
De mutis magistris alibi dictum est.
[G] FRACTIS AVRIBVS
Galenus contra Thrasybulum: 'Qv Ea"t'~ TrX 6rlU[.LaaTrX TClUT~ auyyp&.fl-[.LiXTiX, VUV U7tO
"t'{;JV TrX (1Trl XCX;TErly6Twv 7tEP~CPEp6[.LEViX, id est Quorum sunt admirandi isti libri qui
330 circumferuntur ab his qui fractas gerunt aures. De pugilibus, ni fallor, sentit, qui
postea facti medici scribunt libros, aut potius de libris imperitorum medicorum,
qui leguntur a pugilibus, qui solent habere laceras aures more suum, oculos sug-
gillatos, totam faciem tuberibus notatam, ex arte quam exercent. [1] Galenus
enim crebro destomachatur in athletarum genus. Vsus est hoc adagio Plato in
335 Gorgia, nec satis liquet quo sensu. Etenim quum Socrates dixisset se audire quod
Pericles reddidisset Athenienses deteriores, nimirum ignauos ac timidos, loquaces
et auaras, vt primus mercenaria stipendia instituisset, Callicles respondet: T i:.Jv TrX
(Ina XClTEiXY0"t'WV &xouEtC; TClUTiX, (1 ~WXPiXTEC;, id est Ab his qui aures habent frac-
tas audis ista, 0 Socrates. Sentit, opinor, de athletis et barbaris, quibus ignaui
340 videntur a militari ferocia alieni. Hanc coniecturarn meam tantisper valere vola
dum aliquid adferetur exploratius. [G] De perforatis auribus dictum est alias.
ADAGIA IVvii.32-35
Conueniet In hominem pugnacem et vt notantem multos, ita notatum a
multis.
CORVVS ALBVS
345 De raris inuentu dixit Iuuenalis: Coruo quoque rario albo. [HJ Ammianus in epi-
grammate:
8a'r'rov €Yjv AE:UXOU-; x6pIXxac; 1t'rYjwx-; 'rE: XE:AWVIX-;
EupE:~v, id est
Aut albus eoruus prius aut testudo volueris
350 Inuenietur.
[G] Galenus Libro rrE:p~ cpua~xwv OUWXflE:WV primo, taxans Lycum quendam qui
nec Erasistratum sequeretur nee ipse verum adferret, ait: "Qa'rE: (; Auxoc; OU'r'
&'AYj6i) AEYWV cplX~vE:'ra~ oU'rE: 'EplXa~a'rp&:'rE:~IX. AE:ux~ Toivuv XIXTa 'r~v 1tlXpm[.LilXv
e:O~XE: x6plXx~ [J-~TE: IXUTO~-; 'ro~-; x6plX~~v &.vlXfL~Xei)vlX~ OUVIXf1.EVlp O~O: T~V Xp6IXv [J-~TE:
355 TIX~-; 1tE:p~a'rE:plX~C; o~a TO [J-Eye:6o-;, id est Itaque Iyeus, dum palam est eum neque vera
loqui neque eadem cum Erasistrato, similis videtur albo eoruo, qui nee ipsis eoruis
admiseeri possit ob eolorem nee eolumbis ob magnitudinem.
Conueniet in hominem sui ingenii et alienum a sensu communi. Sunt enim
quos pudet vsquam cum quoquam consentire, quasi nihil verum sit nisi diuer-
360 sum sit.
305 Etym. mag. epIXX~ 786, 40--41.
3632
310 Gal. De pulsuum differentiis Ill, 1 Kiihn
VIII, pp. 636 f.
311 poeta quopiam Xenophanes, fr. 35 Gentili-
Prato, fr. 34 Untersteiner, p. 142. The latter
translates "il congetturare e proprieta di
tutti." Kahn translates "est in omnibus
opinio." aoxo~ here means 'opinion'. Er.'
interpretation is incorrect.
312-313 De trabe ... euangelium Mt. 7, 3-5;
Le. 6, 41-42. See also Adag. 591 (Festllcam ex
alterius oculo eiicere).
315 <PPOV't'LO'OV Source not identified. See, how-
ever, Adag. 1695 (Non decet principem soli-
dam dormire noctem), ASD Il, 4, p. 145, 1.
346: <Pp6V't'L~e:, quoted from PIut. Mor. 780
c---cl (without any reference to Socrates). C£
Suid. cppov't'L~6v't'cuv 731: <PPOV't'LO''t'IXL as: ExIX-
AOUV't'O O~ Tt'e:p~ 't'OV ~cuxpa't"Yjv aLa TO cppOV-
T~~e:~V Tt'e:PL &.AA~ACUV XIX~ aLa TO fJ.1Ja6to't'E:
Tt'IXUE:af:)IXL (fIpov't'[ao<:;. Similar information is
found in a scholium on Aristoph. Nub. 94.
316 Gal. loc. cit.
3633
32~ G~. D~ lib;is propriis 5~ 33 Mueller (321
E:OLXOTe:<:;: e:6LXOTe:<:; v.I.; TOLIXUTIX).
323 Gal. De eompositione medieamentorum Ill,
Kiihn XIII, p. 605.
326 alibi Adag. lI8 (Muti magistri).
3634
328 Gal. Thrasybulus 37 Helmreich.
334 Plato Gorg. 515 e.
339 de athletis et barbaris More precisely, 'the
guys with the cauliflower ears' mentioned by
Callides are, as E.R. Dodds notes, the young
oligarchs of the late fifth century, who adver-
tised their political sympathies by adopting
Spartan tastes.
341 alias Not identified. It may well be that Er.'
memory fails him; he might have in mind
the expression "perpurgatis auribus", which
he discussed in Adag. 1394.
3635
345 Iuv. 7, 202.
Ammianus Not Ammianus, but Lucianus,
quoted in Anth. Pal. XI, 436 (the name
Ammianus is given there as the author of one
of the preceding epigrams).
351" G~. De nat. (aeult. 1',17, 71 ,Helmreic~ (352
cuO'f:); 353 (fIIX~\le:TIXL Ae:ycuv; EPIXO'LO''t'PIX't'e:LIX,
a1jAOV 3' 0->1; ou3' AO'xA1Jmaae:~IX, Tt'oAU aE




Galenus I1spt cpucr~xwv auv&~e:wv libro iii.: TOL~ a' &AAO~~ OU'TW ye:v~cre:'Ta~ TO
ypa~~a 7te:p ~TTOV, ~e; sl xat ~Geov QVlp T~e; AEye:~, id est Reliquis vero tam inutile
fuerit scriptum quam si quis asino narret fabulam. Extat in Graecorum collecta-
365 neis "OVlp 'ne; gAe:yS ~ueov, 0 ae: -r& (;)-ra EXCVe:~, id est Asino quispiam narrabat
fabulam, at ille mouebat aures. Ad hoc allusit Galenus libro De differentia pul-
suum secundo: 'Ent -rou-ro~~ 0 ~e:v yEpWV &crne:p ovo~ gcre:~e:v ~a1J -r& (I)'Ta, id est Ad
haec senex quidem ille velut asinus quatiebat auriculas - opinor, quod non assenti-
retur. Existimo nobis de his alias dictum nonnihil.l
LB II06 [G] SVB ALIENA ARBORE FRVCTVM
371 'Ex aliena arbore fructum 1egere' dicuntur qui fruuntur a1iorum laboribus. Ita
Fabius apud Liuium libro Ab vrbe condita x.: Fabius, inquit, quam arborem
conseruisset, sub ea legere alium fructum indignum ducere. Finitimum est illi Alie-
nam messem metis.
375 [G] MILIVM TEREBRARE
KiyXpov -rpun~v, id est milium perforare dicuntur qui in re difficili, sed prorsus
inutili 1aborant. Ga1enus libro De praescientia, taxans sophistas, qui putant phi-
losophiae studium vehementer inuti1e, sic loquitur: 1\AA' &7tav-rwv ~aeYJ(.L&-rwv
&xp~cr-ra-rov TOU-rO ve:vo~~xa(J~v, o~olU)c; 'H'{) XEyXPov -rPU7t~V, id est Q;tin potius
380 omnium disciplinarum hoc existimant inutilissimum, perinde vt milium pertere-
brare. Sic enim arbitramur 1egendum, quum in aeditis 1ibris habeatur 'TO XEyXpOV.
Id est minutum 1eguminis genus, quod haud facile perterebres gemmarum more,
quum perterebrati nullus sit vsus. Simile studium fuit illius qui grana milii e 10n-
ginquo mittebat per foramen acus.
LANAM IN OFFICINAM FVLLONIS
Qui praepostere rem gerunt, veluti si quis theologo committat puerum in gram-
maticis rudimentis instituendum, lanam in officinam fullonis ferre dicitur. Fullo-
num enim ars non rudem 1anam, sed iam contextum pannum tractat. Ga1enus
De differentia pulsuum libro ii.: r/Ocr-r~e; ae: &xp~~we; 'TOu-ro~e; ~7te:crea~ ~ouAe:-ra~,
390 ye:yu~vacrea~ 7tpo"t'e:pov Xp~ ne:pl -r&e; xa-rYJyopCac;. To yap -roG 1\PXEcr~A&OU xaAov,
~e; ovade; noxov de; yvacpsLov cpEpe:~. Ta~~~ yap E:cr'T~V &crne:p EptWV Epyacrla~, ou-rw
xat ~aeYJ~aTWva~aacrxaACa~, id est Quod si quis haec exacte velit assequi, prius exer-
citatum esse oportuit circa praedicamenta. Nam scitum est quod dixit Arcesilaus:
Nemo defert lanam in officinam fullonis. Quemadmodum enim est ordo in operan-
395 dis lanis, ita est et in discipfinis. Refert hunc inter Academicos Laertius, qui soli-
tus sit non ferre eos qui liberales disciplinas non suo tempore attingerent, vt si
quis velit discere poeticen aut rhetoricen, ignarus grammatices.
[G] DE FVMO AD FLAMiv1AM
91
Ammianus Mareellinus libro xiiii.: Vtque solet manum iniectantibus fatis hebetari
400 sensus hominum et obtundi, his illecebris ad meliorem expectationem erectus egres-
susque Antiochiam, Meleuo dictante, prorsus ire tendebat de fUmo, vt prouerbium
loquitur vetus, ad flammam. De eo dictum qui se a rebus dubiis in praesens exi-
tium eoniecit. Alibi retulimus ex Plauto Flamma fUmo est proxima.
[G] CALICVM REMIGES
405 KUA~XCUV EpE'!a~, id est calicum remiges dieti sunt qui assidue perpotarent, vinum
pro remo ducentes. Ita Dionysius cognomento Aereus apud Athenaeum libro x.
in Elegiis:
K&v '!~V€~ oIvov &yov'!€~ EV dp€cr~~ Llwvucrou
~Ufl7tocr~ou vau'!a~ xaL XUAbtcuv EpE'!a~, id est
410 Si qui vina trahunt in remigio tibi, Bacche,
Potandi nautae, remigium calicum.
Ingens poculum quasi sinus est. In hoc trahunt non remis, sed lingua neque raro
faciunt naufragium, iactura quum pecuniae turn mentis.
387 fullonis 1: om. G H.
3636
362 Gal. De nat. facult. Ill, IQ, 180 Helmreich
(363 Mym).
364-365 Graecorum collectaneis See Adag. 335
(Asinus ad lyram), ASD II, I, p. 436, 1. 688
and n.1. 687.
366 Gal. De pulsuum differentiis 11, 3 Klihn
VIII, p. 573.
369 alias Addg. 335 (Asinus ad lyram).
3637 Otto 152 •
371 After Liv. X, 24, 5.
372 Liv. loco cit. (373 consevisset: conseruisset
v.1.; indignum esse dicere).
373-374 Alienam etc. Adag. 341 (Alienam metis
messem).
3638
376 Gal. De praecognitione I, 15 Nutton.
377 Gal. loco cit. (378 aAAa 7t<iVTWV; 379
&.XP1)O'T6TiXTOV; VEvo!.dxiX!nV).
381 Sic ... legendum The Mss., too, read TO. Er.'
emendation T0 has proved correct.
382-383 Id est... vsus See Adag. 1916 (Milium
tomo sculpere).
383-384 Simile ete. Source not identified.
3639
387 Gal. De pulsuum differentiis 11, 9 Klihn
VIII, p. 624.
388 Gal. loco cit. (390 1tp6-re:pov iXU-rOV XP~)'
395 Diog. Laert. IV: 36. The clause vt si quis
etc. is added by Er.
3640 Otto 667·
399 Amm. Marc. XIv: n, 12 (solent; 400
meliorum; 401 Antiochia numine laevo duc-
tante).
403 Alibi Addg. 420 (Flamma fumo est prox-
ima).
3641
405 Athen. X, 443 d.
406 Dionysius Chalcus, fr. 5 West II, quoted
by Athen. loco cit. (408 XiXt T~Ve:C;).
[G] AB VNGVIBVS INCIPERE
415 'Ex T0J'J o'Juxw'J &pX€O'e<x~ dicuntur qui a leuissimis minimeque ad rem peninen-
tibus ordiuntur. Ita Basilius in epistola quadam: K(XT(XYZA(XO'T6'J EO'T~'J EX T0J'J
O'J0XW'J &pX€O'e(X~ X<X~ ~~ (XuTatC; (Xu-rw'J X€qI<XA(XtC; 3t(xAzy€O'e(X~, id est Ridiculum est
ex vnguibus initium sumere ac non potius cum ipsis illorum capitibus colloqui.
'Caput' rei dicitur quod est illius praeeipuum.
420 Vsus erit, quoties admonebimus vt omissis parergis ac friuolis agatur de causa
aut, si quis velit emendare reipublicae statum, ordiatur a principibus potius quam
ab humilibus, qui non multum adferunt mornenti vel ad perniciem ciuitatis vel
ad salutem.
[G] MVSCAE
425 M1Jt(X~ olim dicebantur qui delectabantur aliena mensa, quos Plautus muribus
comparat semper alienum edentibus cibum. Apud Athenaeum libro sexto parasi-
tus quispiam se muscae confen: I
LB 1107 Ll€~7t'J€t'J &xA'Y(rOC; ~1Jta, id est
Quod inuocatus coenitare amo, musca sum.
430 Aduolat enim hoc insectum ad cibum alienum et aegre potest abigi. Apud eun-
dem Hegesander narrat, quum Alexander dixisset se morderi a muscis - sic voca-
bat parasitos - iamque conaretur illas abigere, Cinesias, vnus eius ordinis qui
fone aderat: 'Profecto aliae muscae siticulosae magis vrgebunt te semel gustato
tuo sanguine.' Extat apologus de erinaeio, qui voluit vulpi ~uw0'6~YJC; esse. [H]
435 Plautus in Mercatore deflexit ad hominem curiosum et ad omnia aduolantem:
Musca est meus pater, nihil pote ilIum clam haberi,
Nee sacrum nee tam prophanum quicquam est quin adsit ibi ilico.
[G] BAEON MALVS PISCIS
Athenaeus libro vii. testatur apud Atticos fuisse prouerbium M~ ~m ~a~~'J' x(XXOC;
440 ~Xeuc;, id est Ne mihi baeon, piscis nequam. Nec indicat vsum prouerbii, tantum
ostendit apud Epicharmum ~iX~6'J<X dictum piscem quendam. [H] Nomen indi-
turn videtur a breuitate. Laudantur enim magni pisces.
[G] Dicetur in hospitem ingratum ac molestum.
[G] DE SPORTVLA COENARE
445 Athenaeus libro octauo. Graeci TO a7tO 0'1t'upl30c; 3Et7t'JO'J, id est coenam e sportula
proprie vocabant, quoties aliquis sibi parasset coenam eaque in sponulam com-
posita iret apud alium coenaturus. Quod genus et hodie durat inter homines
frugi, qui nec grauari volunt sumptu nec alios grauare.
93
Lepidius erit, si transferatur ad eum qui sic adit discendi gratia vt ipse vicissim
450 adferat quod deceat, vt fiat eruditionis permutatio.
[G] TIBICEN VAPVLAT
455
Eubulus apud Athenaeum libro ix. ait fuisse morem, SI quid peccasset coquus,
tibicinem solere vapulare. Philyllius apud eundem:
"O"t'~ ocv "t'uXTl
McX.YE~PO~ &o~x.~(J(x~, "t'QV iY.UAYJ"t'~V AiY.~Ei'V
nAYJYcX.~, id est
Quicquid coquus
Peccauerit, tibicen accipere solet
Plagas.
436 nihil I: nil H.
3642
415 Basil. Epist. 250, Courtonne Ill, p. 88, 1. 25.
416 Basil. loco cit. (417 IXU't'WV 't'!X~C; XECP!XA!X~C;
1tPOG3L!XMyw6!XL).
419 'Caput'... praecipuum See Adag. 1061
(Caput).
3643
425 Athen. VI, 238 e.
Plaut. Capt. 77; the line is the subject of
Adag. 2468 (Muris in morem).
426 Athen. loco cit.
431 Hegesander, fr. 6 FHG IV; p. 414, quoted
by Athen. VI, 249 d-e.
432 Cinesias But Nicesias. Er. has used the cor-
rect form in the Apophthegmata.
433-434 'Profeeto ... sanguine' Athen.: (so as to
flatter Alexander, Nicesias said to him:) 'H
1tOU 't'WV &'AAWV fJ.uLWV 1X0't'IXL 1toM XPIX't'~GOUGL
't'OU GOU YEUGlXfLEVIXL !XrfL!X't'oC;, i.e. 'Surely these
flies have much the better of all other flies in
having tasted your blood.) Er.' interpretation
is erroneous. It is based on the assumption
that there is a connection with the fable of
the hedgehog and the fox (see his next obser-
vation). The same mistake seems to underlie
his paraphrase in Apophth. VI, LB IV; 313 A
"Nicesias Alexandro abigenti muscas, quod
ab illis diceret se morderi, 'Magis' inquit 'ab
aliis quae plus tui habent, gustato sanguine.'
Adulatores notauit vt omnibus muscis plus
sugentes."
434 apologus... esse Aristot. Rhet. Il, 20, 22
(1393 b). Plutarch refers to it in Mor. 790 c. It
is this fable which inspired the following
simile of Er., Parab., ASD 1, 5, p. 324, 11. 29
f£: "Sicut vespae aduolantes in conuiuium
neminem petunt aculeo, si quis patiatur eas
ipsarum arbitrio vesci, verum si quis abigat,
saeuiunt implacabiliter, ita ... ". He attributes
the fable to Themistocles in the Moria, ASD
I~ 3, p. 100, 1. 536.
fLuLOa6~1)C; 'Fly-flap'. Er. took this word from
Athenaeus XI, 484 d; see Adag. 3625
(MuLoa6~!XL).
435 Plaut. Mere. 361 £ (436 Muscast: Musca est
ed. Mediol. 1500; nil: nihil codd. et ed.
Mediol. 1500; potest clam illum; 437 quic-
quamst: quicquam est ed. Mediol. 1500; quin
ibi Hico adsit). Er. owes this reference to
Brassicanus, Prove 92 (Musca est).
3644
439 Athen. VII, 288 a.
441 See Epicharmus, fr. 64 Kaibe1, p. 102.
441-442 Nomen ... breuitate Er. connects ~IXLci:Jv
with ~!X~6c; (small); Etym. mag. 192, 48-49
~IXL6v: 't'o fL~XPOV ~ oALyOV (the next entry is
about the fish under discussion). See also
Hesych. ~!XL6v 87 Latte: OA[yoV. fLLXp6v.
3645
445 Athen. VIII, 365 a-b.
3646
452 Eubulus, fr. 60 peG ~ quoted by Athen.
IX, 380 f-381 a.
453 Phily11ius, fr. 9 PCG VII, quoted by Athen.
381 a.
94
460 Proinde coquus quispiam apud eundem ait se non rem priscam, sed ab ipso
inuentam narrare, 'rva [1.~', inquit, '6 aUA'tJT~e; 7tA'tJy~e; Ari~Yl', id est ne tibicen
vapulet - ob id, opinor, quod coquos laedere tutum non sit, iuxta sententiam ali-
quanto post apud eundem citatam:
Ouode; (.LcXYE:~POV &o~}{~(j'ae; &6pwoe; O~€q:m'YE:V,
Nul/us homo laeso indemnis euasit coquo.
Quanquam Graecus versiculus non vacat mendo.
id est
[G] EXECRATIONES SERERE
'Ap2t.c; E:7t~(j'7tSrpOC~, id est execrationes serere dicebantur qui diris deuouerent ali-
quem. Inde natum quod apud Cyprios esset solenne, quoties sererent hordeum,
470 addito sale deuouere quibus male vellent. Tantum Hesychius. [l:l] Docet Plinius
quaedam non feliciter seri nisi cum conuiciis, esse etiam genus quod terrae info-
ditur ac, pede compressa terra, additur execratio 'Ne vnquam exeas!'
[G] De Lindiorum sacro diximus alias.
[G] AQVA ET TERRA REDDAMINI
475 ''Yowp XOC~ yocra y€vmcr6s, id est In terram vertamini aquamque, pro eo quod est:
Redigamini in nihilum ac pereatis. Hemistichium hoc sic refertur ab Hesychio
quasi prouerbio iactatum. [l:l] Sumptum est autem ex Iliados 'tJ. Nam his verbis
Menelaus increpat Graecorum ignauiam, quod nullus auderet cum Hectore
prouocante monomachiam suseipere:
Interpretatur Plutarchus in vita Homeri et Alexander Aphrodiseus libro primo,
problemate lxxvii. reddit causam physicam quur ita loquutus sit Homerus. [G]
Ex terra et aqua gignuntur omnia et in haec resoluuntur omnia. [H] Ab hac
forma non abhorret quod ex Epicharmo citat Plutarchus in Consolatione ad
485 Apollonium: ~uvsxpW'tJ xa~ o~sxpW'tJ xa~ &7tijA6sv o6sv ~A6s 7tcXA~V, yoc [1.€V de; yocv,
7tvsu[1.oc O€ ClVW' Tt TWVOS XOCAE:7t6v; QUO€ EV, id est Concreta sunt et discreta sunt,
LB n08 abierunt rursum vnde I venerant, terra quidem in terram, spiritus vero sursum. In his
quid acerbum? Nihil. Loquitur de morte, quae est dissolutio corporis et animae.
M. Tullius libro Tusculanarum quaestionum tertio eitat ex Euripide:
490 Reddenda est terrae terra, tum vita omnibus
Metenda, vt fruges. Sic iubet Necessitas.
Hanc sententiam Antiochus scribit placuisse Chrysippo, sed dissentiente Car-
neade. Eandem sententiam oclv~y[1.ocnxwe; protulit Ecc1esiastes Hebraeus. Denique
Aristoteles Rhetoricorum libro ii. subindicat qui olim seruitutem profitebantur,
495 eos terram et aquam domino tradere solitos, ve1ut omnium rerum ius abdicantes
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et in herum transferentes: K(X~ o'n, inquit, o~o6voc~ rYlv xoc~ Gowp OOUAe:Ue:~V Ea"d, id
est Et quod dare terram et aquam seruire est.
[G] lv1ARS COMMVNIS
id est
Incertum ac varium belli euentum notabant hoc dicto: '.f\P1J4; xmv64;, id est Mars
500 communis. Sumptum est ex Homericae Iliados ~:
3uvoc; 'EVUtXAW4;, xoci't'm X't'OCVEOV't'OC XOC't'EX't'(X, id est
Communis Mars inque vicem perimit perimentem.
Quod dictum Aristoteles libro Rhetoricorum secundo inter prouerbiales senten-
tias commemorat. Rursus eodem libro:
NiX1J 0' (bt(X!J.d~e:'t'oc~ &VOPOC4;,
Nunc his, nunc illis contingit vincere.
Titus Liuius belli Punici libro x.: Quum tuas vires tum vim fortunae Martemque
belli communem propone animo,' vtrinque ferrum, corpora humana erant; nusquam
minus quam in bello euentus respondent. Rursus Ab vrbe condita libro viii.: Quid
510 ilium facturum fuisse, si, quod belli casus ferunt Marsque communis, aduersa pugna
486-487 sunt, abierunt I: sunt & abierunt H.
498-)21 Mars ... putant G-I: Communis Mars.
Hoc vtebantur declarantes incertum belli exi-
turn eo quod saepe numero fit, vt qui sum-
mis eopiis instructi veniunt ad bellum, victi
discedant, contra victoriam reportent, qui
vincendi videbantur. Sumpturn est ex
Homero, Iliad. cr. 3uvoc; EVUlXALOe; quod alibi a
nobis relatum est in prouerbio, Omnium
rerum vieissitudo [= Adag. 663]. Vsurpauit
M. Tullius Philip. .ii. Sed vt eoncedam',
460 apud eundem Athen. 380 f.
462 sententiam The fragment is from Menan-
der, fr. lI8 Koerte Il, quoted by Athen. 383 f
(464 ouoe de; / [J.!iye:~pov; &6<;>0c;, sic et ed.
AId.).
3647
468 Hesyeh. &pac; Emcr7te:Lpct~ 6976 Latte.
470 Doeet Plinius... exeas! Source not identi-
fied.
473 alias Adag. 1419 (Lindii sacrum).
3648
475 Hesych. Gowp xod yrxLrx YEvo~(j6e: 97
Sehmidt.
477 Horn. IL VII, 99·
481 Ps. Plm. De vita et poesi Homeri 93. AIex.
Aphrod. Probl. 1, 79 (!).
484 Epicharmus, fr. 245 Kaibel, p. 136, quoted
inquit, ineertos exitus esse belli, Martemque
communem, tamen pro libertate, vitae per-
iculo decernendum. Item T. Liuius ab vrbe
condita libro.7. Tunc inter primores duorum
populorum res geritur, quiequid hine am
illinc communis Mars, multiplex quam pro
numero damnum est X [manu amanuensis
scriptum, sed delevit Erasmus; vide Miehelini
TOeet', Fig. 23 et p. 74].
506 contingit H I: contigit G.
by Plm. Mor. lIO a (485 XCl7tY;A6Ev; 486 0'
rlvw).
488 Loquitur ... animae Plm. Mor. 109 e.
489 Cie. Tuse. Ill, 25, 59 (490 terrae est terra:
est terrae terra v.l.). Eur., fr. 757 Nauck.
492-493 Hane... Carneade Cie. loe. cit.
493 Eec!. 3, 20 "De terra facta sunt et in terram
pariter revertuntur."
494 Aristot. Rhet. Il, 23, 18 (496 TO o~06vrx~).
3649
500 Horn. 11. XVIII, 309 (501 XctC Te).
503 Aristot. Rhet. Il, 21, n.
504 eodem libro If. VI, 339 (505 E7t<X[J.d~ET<X~).
507 Liv. XXX, 30, 20 (5°8 ferrum, utrimque:
ferrum v.I.; erunt).
509 Liv. VIII, 31, 5.
euenisset? !rerum eodem libro: Nostra certamina~ Romani~ non verba legatorum nee
hominum quisquam disceptator, sed campus Campanus, in quo concurrendum est, et
arma et communis Mars belli decernet. Et in eodem alias: Ibi in conciliis Numitius
imperator eorum~ affirmando communem vere Martem belli vtranque aciem pari
515 caede prostrauisse et caetera. Rursum libro Ab vrbe condita vii. Samnitium inquit
bellum ancipiti Marte gestum. Apud eundem frequens est Aequo Marte discessum
est, quoties neutri parti cessit victoria. M. Tullius Philippica vndecima: Sed vt
concedam incertos exitus esse belli~ Martem communem, tamen pro libertate vitae
periculo decernendum. De 'Marte communi' nonnihil attigimus in prouerbio
520 Omnium rerum vicissitudo. Porro 'EVU&AWe; Homero Mars dicitur ab 'EVUN, quam
belli fortunam esse putant.
[G] LEX IN MANIBVS
'Ev XE~PWV v6(.L!p, id est lege manuum dicitur, quum res vi geritur, non ex prae-
scripto legum. Aeschines Contra Timarchum: <1>uArlXn~OV OE 'roIc.; (.LEV OA~'YrlpX~XO~e;
525 XlXt 'r0~C; 'r~v ocv~crov 1tOA~'rElav 1tOA~TEUO(.LEVOLe; 'roue; EV XE~PWV v6!J-4J 'r~e; 1toA~'rdae;
xa'raAuoV'rrle;, id est His vero qui sequuntur oligarchiam et apud quos inaequalis est
reipublicae administratio cauendi sunt qui lege quae est in manibus sita ciuitatis sta-
turn labefactant. [IJ 'Manuum legem' appellat violentiam siue ius belli. Vsus est
LB 1109 in hunc sensum Pollybius Historiae libro prima: Twv OE 1toAe:!J-lU)v oue; 7CO'rE
530 xpa'r~crE~e:, 'roue; [l-sv EV XE~pi1Jv v6!J-4J O~Eepee:tpE, 'roue; os ~U)a'Ypd~ rcpoe; WJ'rov dcr-
avaxfJEv'rae; U7tZ~rlAe: 'roIe; 61jplo~e;, id est Ex hostibus quoscunque deuicisset aliquando
alios violenta manu perimebat~ eos vero qui viui capti ad eum adducebantur bestiis
obiiciebat. Rursus libro secundo: 'Ev OE 'rou'r!p 're}> xa~p4} cruvE~Yj rchov !J-sv 'rOV
U7trl'rOV 7tapa~6Au)C; &YU)V~~6!J-EVOV EV xe:~pwv v6!J-!p 'rEAEU'rij'crrl~ TOV ~lov, id est Per
535 idem hoc tempus accidit vt Caius consul dum audacius pugnat, manuum lege vitam
finierit. [G] De at)'r1J XUpllX dictum est alias. [H] Apud Plautum seruus quispiam
minitatur se manu litem acturum.
[G] NIHIL INANIVS QVAM MVLTA SCIRE
Apud Athenaeum libro xiii. Hippon qui dictus est &.6EOc.; citatur autor huius ver-
540 siculi:
IIouAu[l-a61j!J-omJV1je;, 'r1j'c.; ou Xe:VE:N'rEPOV ouosv,
Non aliud mage inane puta quam plurima scire.
Citatur idem ex Timone:
id est
IIouAuwx6Yj!J-ocruvYjc.;, 'r1j'c.; OU XEVe:W'rEpOV OCAAO.
545 Conueniet in eos qui malunt multa discere quam vtilia. Hebraeus Ecclesiastes
non abhorret ab hac sententia: Qui apponit scientiam apponit et dolorem et in




Qui arte circumagit quenpiam, vt, quum se putet aIiquid egisse, nihil egerit, aut
550 in idem recidat vnde volebat extricari, XOXACP 1tEptEAXE0'8rxt dicitur. Ita Plato in
Charmide: '0 f.LtrxpE, E<p1JV EyW, 1trXAtXt f.LE 1tEptEAXe:tC; XUXAcp tX1tOXPU1t"t'of.LEVOC;, id
est 0 scelerate, inquam, iamdudum me in orbem circumagis non sentientem. Fit
enim hoc arte sophistica, vt qui contra disputat, post asseueret ambagibus circum-
actus quod prius negabat, aut contra. Metaphora ducta ab equis, qui eircumacti
555 eo reducuntur vnde prius resiliebant pauidi. Similis ludus exercetur in labyrin-
this. Confine illi In easdem ansas incidisti.
[G] IOVIS LAC
id est
Quod insigniter esset lautum in cibis Iouis lac veteres appellabant. Euripides apud
Athenaeum libro xiiii.:
KrxL "t'upoc; 01t~tXC; EO'''t'L XtXL LltoC; YrXAtX,
Est succulentus caseusque et lac Iouis.
Apud eum frequenter inter ciborum delieias commemoratur LltoC; EyXEcprxAOC;, de
quo alias diximus. Persae si quid esset exquisite lautum appellabant LltoC; XrxL
528-536 Manuum ... finierit I: Etiam si sermo
Graecus ambiguus est: legi potest, Toue; €\I
xe~pw\l v6!J.cp, id est Eos qui sunt in lege
manuum, et ,oue; xrx:rcx.Moncx.e; €V XE~PWV
5Il Liv. VIII, 23, 8.
513 Liv. VIII, Il, 6.
515 Liv. VII, 29, 2.
516 Apud eundem II, 40, 14; IX, 44, 8;~ 19,
5; XXVII, 12, IQ.
517 Cic. Phil. IQ (!), IQ, 20 (519 decertandum
est).
519 prouerbio Adag. 663 (Omnium rerum
vicissitudo est).
520-521 'EvueXALOe; etc. Etym. mag. 'EvueXA~oe;
345, 56- 67.
3650
523 Aeschin. 1, 5 (524 a~).
529 Polyb. I, 82, 2 (530 ~wypl\X; 531 um~~cx.AAE).
533 II, 28, IQ.
536 alias Adag. 529 (Haec potior).
536-537 Apud Plautum etc. The reference is
probably to True. 618-624; Er. relies on
memory.
3651
539 Athen. XIII, 610 b.
Hippon But the saying is Timon's, fr. 65
Wachsmuth.
543 Timon, quoted by Athen. loco cit.
v6!J.<p G H.
541 XEVE(hepov G H: XEV<D"t'EpOV I.
551-552 id est G H: om. I.
545 Ecel 1, 18 "quod in multa sapientia multa
sit indignatio et qui addit scientiam addat et
laborem." Er. quotes from memory. The
same verse is found in Adag. 1981 (In nihil
sapiendo iucundissima vita), ASD II, 4, p.
328, 11. 14-15.
547 laudata etc. Plat. Hipp. min. 368 b-d;
Apul. Flor. 9, 24-25.
3652
550 Plato Charm. 174 b '... you have all this
time been dragging me round and round,
while concealing the fact that the life accord-
ing to knowledge does not make us happy'.
Er. takes &:rroxpurr,o!J.evoe; (non sentientem)
with the first parr of the sentence, while
ignoring its sequel.
555 labyrinthis See Adag. 1951 (Labyrinrhus).
556 In easdem etc. Adag. 1036 (In easdem ansas
venisti).
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558 Eur. Cye!. 136, quoted by Athen. XI~
658 c.
562 Apud eum E.g. Athen. XI~ 642 f. See
Adag. 560 (Iouis et regis cerebrum).
~OC(nAE(Ue; EyxEcpOCAOV, id est Iouis et regis cerebrum, propterea quod rex Persarum
565 solet dare praemium honorarium, si quis nouum aliquod edulii genus repperisset.
Clearchus apud eundem libro xii. quanquam eadem, multis aliis verbis cornme-
morat. Videntur antiqui quicquid eximium videri volebant Ioui tribuisse. Inde
illud e satyra: Et Iouis aurihus ista seruas.
[G] MAESONlCA DICTERlA
570 Dicteria petulantius iacta prisci maesonica vocabant: axwfLfJ-oc"roc fJ-oc~a(Uv~x&, a
Maesone quodam histrione comoediarum Megarensi, cuius inuenturn est per-
sona quam a repertore Graeci fJ-OCLcrWVOC vocant; repperit enim personam famuli et
coqui. Quin et veteres Graeci coquum vrbanum fLoc(awvoc vocabant, exterum "rET-
nyoc. In comoediis autem semper inducuntur coqui dicaces, praesertim apud
575 Plautum. Id testatur Philemon alicubi:
Lcp(yy' clppEv', Oll fJ-&YE~POV de; "r~v O~XLOC\l
Et):y)cp'· OC1tAWC; yap ouaev, fLa "roue; {:lE:oue;,
7'0\1 AEYE~ cruVL'YjfL~, id est
Recepi in aedes non coquum, sed masculam
580 Sphingem,. nihil enim per deos intelligo
Simpliciter ex his quae loquitur.
Conuenit cum Hipponacteo praeconio.
[G] NECESSITAS MAGISTRA
id est
Suidas ex Carchedonio citat hoc prouerbium:
Xpdoc a~a&axE~, xocv &fJ-oucroc; ~, aocpov,
Catum e rudi reddit magistra necessitas.
Tempus, rerum vsus ipsaque necessitas exeitat ingenium ad discendas artes. Idem
indicat Graecorum sententia LOcp(OC 1tEV(OCV €AOCXEV, et apud Aristophanem Penia
iactat se artium inuentricem. A Persio venter dicitur I
LB IIIO Magister artis ingeniique largitor.
59! [H] Et, vt ait Qu. Curtius, Necessitas ignauiam acuit.
[61 VICTVS SPINOSVS
B(oe; &xocv6wa'Yjc;, id est vita spinosa, aspera, dura ac prisca, qualem agebant illi
quibus glandes erant loco placentarum. Suidas coniungit hoc Atticis prouerbiis
595 quibus mollem ac delicatam vitam dedaramus veluti contrarium. Idem indicat
eodem sensu dici ~lov &~lw"rov, id est vitam non vitalem, hoc est tristem et
insuauem. Nam Latinis interdum viuere dicuntur non qui spirant tantum, sed
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qui genialiter viuunt. Contra Graecis &~~~'n.ue; EXE~V dicuntur quibus desunt vitae
praesidia. Aeschines Aduersus Timarchum: J\'t'~[.LWV Tm(XuTf)v YUV(XLX(X x(Xl TOV ~~ov
600 &~~WTOV (Xtnij 1t(XP(X(J'XEUOC~WV, id est Ignominia notans eiusmodi mulierem et vitam
non vitalem reddens. Turpiter enim viuere non est viuere. Potest intelligi et de
accisis facultatibus. Idem in oratione IlEpl Tije; TC(XP(xTCPEcr~d(Xc;: J\~~WTOV Elv(X~ !J.m
't'ov Amnov ~~ov vO[.L~~w, id est Reliquam vitam mihi non viuendam existimo, hoc
est infelicem et calamitosam.
605 [G] BESTIA BESTIAM NOVIT
Aristoteles libro Rhetoricon i. inter similitudinis et affinitatis prouerbia refert et
hoc: "EYVWXE o~ 8~p 81j'p(X, id est Nouit profecto fera feram. Videtur fragmentum
iambici trimetri, vtcunque deprauatum est apud Aristotelem. e~p Graecis bestia
592 Victus spinosus H I: Vita spinosa G.
596 ~£ov G I: ~£wv H.
563-567 Persae... commemorat Athen. XII, 514
d-e.
565 solet This use of the present tense of 'so-
lece', where one would expect the imperfect,
is quite normal for Er. and not uncommon
for other sixteenth-century authors of Dutch
origin; see J. Trapman, 'Solet'Instead 0[<50Ie-
bat' in Er. and Other Neo-Latin Authors,
Humanistica Lovaniensia 44 (1995), pp. 197-
201.
566 Clearchus, fr. 5 FHG Il, pp. 304 f., quoted
by Athen. loco cit.
568 Hor. Epist. (!) I, 19, 43-44.
3654
570 Athen. XIV, 659 a-b.
570-581 a Maesone etc. Athen. loco cit.
574-575 apud Plautum Athenaeus refers to
Menander. Smart cooks appear in Plaut.
Aul., Men. and Pseud.
575 Philemon, fr. II4 peG VII, quoted by
Athen. loco cit. (577 ouSE: €v: OUSEV v.l.; 578
(;)'11 &'11 A~Y"n: (;)'11 MYE~ codd. et ed. Aid.).
582 Hipponacteo praeconio Adag. II56.
3655
584 Suid. Xpdcx 465. 'The Carthaginian' is the
title of a lost play by Menander, fr. 229
Koerte Il. Modern editors read the fragment
as follows: Xpdcx S~S&crXE~, x&v tifLOuaoc; 71,
(Jo~ov / KcxPX'Yj&6v~ov (Practice teaches a
Carthaginian to be clever, even if he is uncul-
tured).
588 LO<p£rx 1tEV£CXV J1.AC1.XEV Er., quoting from
memory, has inadvertently interchanged the
subject and the object. He discusses the
proverb TIEV£C1. SE ,~v ao<p£rxv ~A(J.XE in Adag.
422 (Paupertas sapientiam sortita est).
Aristoph. Plut. 469 and 532.
589 Pers., Prologus 10 f.
591 Curt. Ill, 4, 31 "ignaviam quoque necessitas
acuit."
3656 Traces of an early version of this
adage appear in the index of x' in which Er.
notes: "Vita spinosa, Vita exfistulata, Vita
non vitalis".
593 Suid. ~loc; &xcxv6wS'Yjc; 295. The same
expression is quoted at the end of Adag. 763
(Vita macerata) and 1881 (Non enim
spinae).
593-594 qualem ... placentarum Added by Er.
See Adag. 302 (Satis quercus) and 2227
(Arcadicum germen), ASD Il, 5, p. 203, 11.
949 ff.
595 Idem Suid. &~lw,ov 49: J\~lw,oc;. 6 fJ.~ ~W\l.
597-598 Latinis... viuunt See Adag. 2466
(Vixit, dum vixit, bene), where Er., quoting
Ter. Hec. 461, points to the twofold use of
"viuere" ('be alive' and 'live festively').
598 Graecis See Plut. Dion 6, 2 J1.So~e:v 6 Llwvu-
moc; &~~w,wc; ¥:.Xe:~v (D. was seemingly going
to die).
599 Aeschin. I, 183 (,~v ,o~(J.u''Yj\l).
601 Turpiter... viuere For the sense see Adag.
745 (Vbi non sis qui fueris, non est cur velis
viuere).
602 Aeschin. 2, 5.
3657
606 Aristot. Rhet. I, II, 25.
607 Aristot. loc. cit. (eyvw: EYVWXE~ v.l.; SE).
100 ADAGIA 3658; EPISTOLA 2726
dieitur, sed proprie fera aut noxia, quod genus sunt apri, lupi et viperae; vnde
610 hominem moribus efferatis ingenioque agresti e'Y)p~c.GD1J vocant.
Congruet, vbi conuenit inter duos pariter improbos. Simile illi Furemque fur
cognouit et lupum lupus.
[G] CAECI PRAESCRIPTIO
TUcpAOU 7tCXpexxEA€Um4;, id est caeci iussio siue exhortatio dieitur absurda, quoties
615 ipse qui praescribit non intelligit quid dicat. Socrates apud Platonem in Theae-
teto, redarguens absurdam Theaeteti praeceptionem iubentis vt qui rectam habe-
rent opinionem rectae opinioni assentirentur, confen illius orationem loro aut
pistillo circumuolubili, sed rectius putat dicendum caeci iussionem: TUcpAOU DE
7tCXpexXEA€U<H4; &v xexAOr-rO D~xcx~6-r€pov' -ro y&p, &. EXOfl.€V, '!CXUTCX 7tPOC5ACX~€rV
620 X€A€U€~V, rVCX ~&ewfl.€V &. DO~&~O~€V, 7t&vu Y€VVCX(W4; EO~X€V EC5XOTWfl.8V<p, id est Sed
rectius caeci praeceptio dicatur, siquidem iubere vt ea quae habemus accipiamusJ vt
discamus ea quae opinamur, plane conuenit homini insigniter caliganti.
Alias relatum est nobis illud Horatii Caecus vti si monstret iter, item Caeca
speculatio.
625 [HJ CLARISSIMO IVVENI CAROLO BLONTO DES. ERASMVS ROTERODAMVS S. D.
Totius operis nuncupationem tibi proxima aeditione communicatam, iuuenis
ornatissime, pater adeo non moleste tulit vt maiorem in modum gauisus sit hoc
ceu calcar additum ingenio tuo, licet vitro in Musarum campis haudquaquam
instrennue currenti. Vir prudens iuxta ac pius praeclarum lucrum interpretatus
630 est habere te consortem atque aemulum in hoc bonorum genere, quod commu-
nione crescit verius quam minuitur, et in tantum non existimat suis commodis
quicquam decessisse vt felicitatem suam iudicet praeclare conduplicatam, si vir-
tutes quibus ipse non vulgariter expolitus est, conspieiat in filium propagatas.
Hanc igitur operis accessionem adeo magnam vt per se iusti voluminis instar
635 haberi possit, visum est proprie tun dicare nomini, quo simul et tu curras alacrius
et ille gaudeat impensius, quippe qui pro sua singulari in te pietate parique
modestia lubentius fruitur tuis bonis quam suis, imo magis ea dueit in suis bonis
quae cernit in filio efflorescere quam quae in sese agnoscit maturuisse; nam animi
bona senium nesciunt. Macte istius animi esto, iuuenis egregie, vrge quod coe-
640 pisti, perge indies et optimi parentis augere gaudium et tuam ipsius felieitatem
LB Illl omnibus numeris absoluelre. Id perficies, si ad domesticum archetypum studia
tua componens veram pietatem cum eruditione liberali coniunxeris et si nec
generis claritas nec fortunae indulgentia nec aulica consuetudo nee vxoris thari-
tas nec liberorum cura distrahet animum tuum a Philologiae commercio.
645 Hie si quis obiecerit nee humanurn ingenium nec temporis angustiam tot
simul negocia capere, quaeso vt tecum rationem subducas, quanta vitae pars aliis
pereat in chartarum lusu et alea quantoque minore dispendio, maiore voluptate,
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maiore denique fructu tempus hoc transigatur in lectione bonorum autorum.
Totum itaque, mi Carole, parentem fac exprimas, hoc vno excepto, quod ille fere
650 a coena ad noctem vsque concubiam solitus sit immussare libris, vt saepenumero
miratus sim id illi citra valetudinis offensionem cessisse.
Haec scripsi gemens ac moerens totusque mihi displicens, quod certum audis-
sem incomparabilem illum heroa Guilhelmum Varamum archiepiscopum Can-
6n-612 Furemque etc. Adag. 1263.
3658
614 Plato Theaet. 209 d-e.
615 Socr., quoted by Plato loco cit.
617-618 foro aut pistillo circumuolubili ~ [LE:V
crxUTa.AYj<:; ~ umtpou ... 1tEP~TP07t'fJ.The non-clas-
sical compound circumuolubili is (correctly)
formed. from 'circumvolvere' and 'volubilis'.
623 Alias Adag. 740 (Caecus caeco dux) and
741 (Caeca speculatio).
Ep. 2726 By this letter, which appears in
the 1533 edition for the first time, Er. dedi-
cates the 488 newly added adages to Charles
BIount, the eldest son of his patron Wi11iam
Blount"Lord Mountjoy. It is to William, the
dedicatee of the Collectanea (15°°) that Er.
dedicated the Adagiorum chiliades from its
first appearance in 1508. He now associates
father and son in the dedication of the
enlarged edition of 1533. After William's
death (1534) Er. dedicates the 1536 edition to
Charles in the first place (Ep. 3092, also in
ASD 11, 1, p. 44). The present epistle takes
up a letter to Charles of earlier date, which
was first included in the 1528 edition and
retained in the 1533 (and 1536) edition (Ep.
2023, also in ASD 11, 1, pp. 38 f.). Charles
thanks Er. for the dedication of the supple-
ment in Ep. 2830. For William and Charles
Blount see Contemporaries I.
It may seem odd to dedicate one and the
same work to more than one person. As a
matter of fact, Er. himself raises the point in
his earlier letter to BIount junior. In his view,
it is not strange at all: "Nihil est nouum
idem monumentum pluribus inscribi" Cp. 38,
11. 406 £). However common the practice of
multiple dedications, Er. feels the need to
justify himself. He therefore appeals to
Blount senior's benevolence in Ep. 2215, 11.
21-24. In dedicating his second edition of
Seneca to a different patron he refers to the
example of Ricchieri (Celius Rodiginus),
who had dedicated the sixteen books of his
Antiquae lectiones to as many persons (Ep.
2091, 11. 4-16). He once apologises for hav-
ing dedicated each part of a whole (namely,
his paraphrases on the apostolic Epistles) to
various patrons and alleges that he had com-
piled them at intervals (AlIen, Op. ep. I, p.
20, 11. 28 f£). He had done the same with
other works, such as the Lucubratiuncula and
his translations of Lucian. This strategy of
multiple dedications proved quite profitable;
see J. Hoyoux, Les moyens d'existence d'Er.,
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 5
(1944), pp. 42-43. Somewhat hypocritically,
he dissuades Polidoro Virgilio from dedicat-
ing his enlarged edition of the Proverbia
(1524) to two persons: "mihi videtur magis
ingenuum, totum opus Prouerbiorum vni
dicare" (Ep. 1494, 11. 28 £). The practice was
by no means uncommon at the time, as P.E
Grendler observes; see C.B. Schmitt et al.,
ed., The Cambridge History of Renaissance
Philosophy, Cambridge, 1988, p. 32.
628-629 calcar additum. . . currenti The
metaphor is taken from Plin. Epist. I, 8, 1; see
Adag. 147 (Calcar addere currenti).
650 immussare libris 'whisper over his books'.
Er. uses the same (non-classical) verb in the
Colloquia, ASD I, 3, p. 422, 1. 167 "nescio
quid immussauit in aurem parocho".
653 Guilhelmum Varamum William Warham
(b. ca. 1456), Archbishop of Canterbury,
died in August 1532. In Eccles. I (ASD V, 4,
pp. 140, 11. 173 f£) Er. has included an obitu-
ary of his patron, which is followed by an
account of the material emoluments
received. See also Contemporaries Ill, S.V.
102
tuariensem vitam commutasse morte, imo, vt melius dieam, ex hac vitae vmbra
655 in veram immortalemque vitam emigrasse. Meam deploro vicem, non illius. Is
mihi erat vere sacra ancora. Inieramus inter nos foedus cruv(X7to6vncrxov1'{i)V, pro-
miserat commune sepulcrum, nec dubitabam quin ille, licet annis quatuordecim
maior, mihi superstes esset futurus. Certe nec senectus nec morbus illum nobis
ademit, sed casus infdix, non tam quidem illi quam studiis, quam religioni,
660 quam regno, quam ecclesiae: tanta erat hominis pietas, tanta in consiliis pruden-
tia, tanta in iuuandis omnibus benignitas. Nunc illa coelestis anima pro bona
semente quam hic fecit, messem apud Christum opimam metit. Ego interim
semianimis hie haereo, promissae fidei debitor, quam, nisi me fallit mentis prae-
sagium, breui sum exoluturus. Pactio videri poterat comitatis, sed res c1amat
665 serium fuisse conuentum: adeo morte illius collapsus est animus nec vllis auoca-
mentis erigi potest, sed ipso etiam tempore, quod acerbissimis doloribus solet
mederi, vulnus hoc magis ac magis incrudescit. Quid multis? Appellari me sen-
tio. Commori iuuabit hic incomparabili et irrecuperabili patrono, modo per
Christi misericordiam illic liceat ei conuiuere. Praec1arum ille sidus fuit ecdesiae,
670 nunc praeclarius accessit codo. Vtinam mihi contingat veluti minutam stellulam
adiungere soli meo!
Haec commemoratio non mea tantum dolori data est, sed tua quoque referre
iudicaui praesulis omnium facile laudatissimi memoriam refricare, quo studiosius
ad geminum exemplar studia vitamque tuam componas, patrern et paternum
675 amicum. Bene vale.
Datum apud Friburgum Brisgoae, Calendis Octobribus, anno M.D.XXXII.
[HJ IByeI EQWS
'I~,jxEw~ r7t7tO~, id est Ibyci equus, in iocum prouerbialem abisse videtur, de iis
qui nolentes praeter aetatem ac vires ad periculosum negociurn adigerentur. Dicti
680 originem refert Plato in Parmenide: Ibyco poetae equus erat, iam annosus ath-
leta, multis certaminibus detritus. Is quum ad certamen currui iungeretur, exti-
muit, videlicet expertus eiusrnodi ludorum aleam. Ridente populo Ibycus surgens
'Equus' inquit 'domini similis est, nam et ipse iam senex ad amandum compel-
lor', equo suo sese comparans, quod ipse non minus intempestiuus esset ad
685 amores quam vetulus equus ad certamen. Nam admonet hoc quoque Suidas, Iby-
cum vulgo male audisse ob adulescentulorum amorem. Hac imagine Parmenides
queritur se senern adigi ad rerum difficillimarum explicationem. Huc allusisse
videtur Horatius in Epistolis: Non eadem est aetas, non mens et
Solue senescentem mature sanus equum, ne
690 Peccet ad extremum ridendus et ilia ducat.
Fortasse, dum in hoc adagiorum pistrino versor, videbor alicui non multum dis-
similis equo Ibyci. De Ibyci gruibus dictum est alias.
ADAGIA IVvii.59-60
[H] IN CRASTINVM SERIA
1°3
3660
Eic; C£upwv 'Ta CJnouoc£i:a, id est In crastinum seria. Plutarchus in vita Pelopidae nar-
695 rat hanc vocem apud Graecos abiisse in prouerbium. Originem dedit Archias, vir
opulentus ac potens, sed parum sobrius. Huic inter conuiuium allata est epistola.
LB lI12 Qui pertulit admonuit Ivt statim legeret: de seriis enim rebus scriptam esse. Turn
ille, vino madidus, risit: 'OUx.oGv' inquit 'Eic;; aupwv 'Ta CJnouoc£i'c£', id est In crasti-
num igitur seria, simulque acceptam epistolam puluillo supposuit cui insidebat ac
700 sermonem cum Phillida coeptum pergebat.
Quin et hodie ineiuile est in conuiuiis tractare seria. Apud Hollandos adoles-
cens audiui fabulam non alienam ab hoc adagio. Quidam in conuiuio accumbe-
bat igni vieinior, ita vt ima vestis adureretur. Id animaduertens e conuiuis quidam
'Habeo' inquit 'quod tibi nunciem.' Turn alter 'Si quid' inquit 'tristius est, nolo
705 audire in conuiuio, vbi conuenit festiua laetaque esse omnia.' 'Non est' inquit
'admodum laetum.' Mox alter 'Post conuiuium' inquit 'seria.' Vbi coenatum esset
hilariter, 'Nunc' inquit 'dicito quicquid voles.' Ostendit illi vestem a tergo enor-
miter adustam. Ibi stomachari coepit, quod non admonuisset in tempore. 'Vole-
barn,' inquit 'at tu vetabas: ME'Ta oEi'nvov O'nouoc£i'a.'
681 ad certamen H 1: ad currule {sed currule
del.] certamen MS.
683 Equus inquit domini similis est, nam H 1:
add. MS; ipse H 1: ipse inquit {sed inquit
del.] MS.
685-686 Nam ... amorem H 1: om. MS.
688 in Epistolis H 1: in sermonib {sed sermonib
del.] epistolis MS; mens H 1: mens et cetera
[et cetera add] MS.
654 vitae vmbra See Adag. 886 (Ne vmbram
quidem eius nouit). In the present context,
the notion 'the life of man is but a shadow' is
reminiscent of passages in the Old Testa-
ment; see Ps. 143, 4; 1. Chr. 29, 15; lob 8, 9.
656 sacra ancora See Adag. 24 (Sacram ancoram
soluere).
1nieramus ... foedus cruvoc1to8vllcrxov'!cuv Writ-
ing to William Blount in 1531 Er. expresses
fear that Warham would die soon (Ep. 2459,
11. 42-45), ((quanquam T(;)V cruvomo8vy)crx.ov-
TWV foedus inter nos pacti sumus, ne alter
alteri superesset." He uses the same expres-
sion in Epp. 1934, 1. 328 and 2136, 1. 59. The
source of the Greek verb is Terence, Ad, Pro-
logus 6; see Adag. 2536 (Naaera et
Charmione) .
661-662 pro... metit See Adag. 778 (Vt
sementem feceris, ita et metes).
663 promissaefidei debitor Now that Warham is
deceased, Er. is bound to live up to his vow,
691-692 Fortasse ... alias H 1: om. MS.
697 enim H l: ex etiam corr. MS.
698 risit H I: add. MS; inquit H 1: add. MS; id
est H I: om. MS.
699 cui insidebat H 1: om. MS.
700 coeptum H l: ceptum MS.
701-709 Apud Ho11andos ... cr1touooc'i:oc H I:
om. MS.
that is, to join his friend in death.
664 res clamat See Adag. 2349 (Res indicabit),
ASD 11, 5, p. 264, 11. 564 ff.
666-667 tempore... mederi See Adag. 1405
(Dies adimit aegritudinem).
3659
678 Plato Parm. 9, 136 e-137 a.
680 Plato loco cit.
685 Suid. "I~\)xo~ 80.
688 Hor. Epist. I, I, 4 and 8 f
691 hoc adagiorum pistrino See Adag. 2001
(Herculei labores), ASD I1, 5, pp. 27, 11. I17
fE, where Er. expatiates on the labours
involved in compiling his huge collection.
He feels as if he has been tied to a treadmill,
"velut alligatus pistrino" (p. 30, 1. 202; see n.
ad loc.).
692 alias Adag. 822 (Ibyci grues).
3660 Cf. Ono 534.
694 PIut. Pel. 10, 9.
Plut. Ioc. cit., 8-10.
1°4
710 [H] CVNICVLIS OPPVGNARE
~Y7tov6~mc; 7tOAE~t~E~'J, id est cuniculis bellare, dicitur qui non apena vi, sed dissi-
mulanter ac dolis rem gerit. Contra qui palam agit quod agit machinis agere dici-
tur. Caii Caesaris potentia iam ad manifestam tyrannidem spectante Catulus
Luctatius, vir summae apud Romanos dignitatis, surgens in senatu ait: Oux ~'n
715 u7to'J6~o~c; Caesar, &AA' ~a'fJ fJ:lIXtX'Jri~c; tX~PEr: "t"~'J 7tOA~Tdexv, id est Caesar non iam
cuniculis, sed machinis toliit rempublicam. Suffossiones dam fiunt, machinae, hoc
est arietes, onagri, ballistae, palam admouentur. Dictum Plutarchus refert in vita
Caii Caesaris.
Plus veneris habebit, si ad res animi transferatur, veluti si quis dicat maios
720 genios interdum oppugnare nos machinis, quum palam terrent aut illectant,
interdum cuniculis, quoties falsa specie pietatis imponunt obrepuntque incautis.
[H] EXlTII NVLLA RATIO
'OA€8pou ouadc; AOYOC;, id est Exitii nulla ratio. Refen Plutarchus in vita Eumenis.
Is quum satagens rerum suarum superiorem adisset Phrygiam, intra Celenas
72 5 hybernauit. Vbi quoniam reperit Alcetam, Polemonem et Docimum de imperio
contra ipsum decertantes, 'TOUT' ~v' ~ep1) 'TO AEyO[.LEVOV 'OAE8pou ae: ouadc; A6yoc;\
id est Exitii nulla ratio, sentiens, opinor, quum imminet homini fatale exitium,
deum adimere consilium ac rationem. Apparet esse hemistichium carminis iam-
bici oAiBpou ae: ouadc; AOyOC;. Huic affine est quod habet Quintilianus libro v., de
730 coniectura loquens: Praeterea, inquit, quur potissimum ilio loco, ilio modo sit
aggressus, qui et ipse diligentissime tractatur pro eodem locus, an etiam, si nulla
ratione ductus est, impetu raptus sit et absque sententia; nam vulgo dicitur scelera
non habere consilium.
[H] QVI LVCERNA EGENT INFVNDVNT OLEVM
735 Plutarchus in vita Peridis refert Anaxagoram Peridi in administranda republica
magno adiumento fuisse, verum vbi iam grauaret senectus et a Pericle publicis
intento negociis negligeretur, decreuerat inedia finire vitam. Id vbi resciuit Pe-
rides, accurrit ad aedes philosophi precibusque et lachrymis conatus est illum ab
instituto reuocare idque sua ipsius causa magis quam Anaxagorae. At ille iam
740 agens animam dixit: '£1 I1Epb{AE~C;, xtXt o[ TOU AUXVOU XpEttX'J ~XO'JTEC; ~AtXW'J
bnxiou(j~v, id est 0 Pericles, et quibus lucerna est opus infundunt oleum, expro-
brans illi neglectum amici vnde non vulgarem capiebat vtilitatem, quum qui
egent lucerna ob vsum qualemcunque curent illam, abstergentes atque infun-
dentes oleum. Et quibus opus est fructu stercorant agrum.
745 [H] IN VENTREM INSILIRE
'Ec; T~'J y(x(jTEpex E'J&AAEa8ex~, id est in ventrem irrumpere, dicitur qui curam
LB 1II3 omnem ad cibum ac potum confert. I Ita Plutarchus de Lucullo in ipsius vita:
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'J\'TE o~ !.L~ 6Ecu'p~xwc; [J:Y)OE: &7t'~OE~X'T~XWC; AOUXOUAAOU 7t'OAE!.L0U\I'TOC;, eXAAa O~ 'TOU'TO
'TO AEy6!.LE\lo\l E~C; 'T~\I yCl()'TZpCl E\lClAAO!.LZ\lOU X(Xt 07t'0)C; UCfl(X~P~()E~ 'T~V 'TPOCfl~V Q(7t'ClV'TCl
750 7t'PClY!.LCl'TEUO!.L~\lOU, id est Vtpote quum Lucullus iam non palam neque ad ostenta-
tionem bellaret, sed, quemadmodum dici solet, in ventrem impetum faceret, nihil non
moliens vt hosti commeatum subtraheret. Non hie repetam quomodo locum hunc
verterit Leonardus Iustinianus.
Sunt quos non alia ratione melius vincas quam si ventrem impetas. Huius stra-
755 tagematis exemplum edidit nobis ille non minus eruditione quam stemmatis cla-
rus Hermanus a Noua Aquila comes. A Dominicano quodam proscissus erat
714 dignitatis H 1: dignitatis, et {sed et del.]
MS.
719-721 Plus ... incautis H I: om. MS.
724 Phrygiam HI: phrygiam ex phygiam corr.
MS.
725 hybernauit H 1: hyberauit MS; reperit H I:
reppedt MS.
728 deum H I: deum hominibus MS.
729-733 Huic... consilium H I: add. MS ([
IIt); passus inscriptus est Scelera non habent
3661
7Il Plut. Caes. 6, 6.
713-714 Catulus Luctatius Plut. gives the name
as K!X.TAOC; AouT&:noc;.
714-715 Plut. loco cit. (atpe:I).
3662
723 Plut. Eum. 8, 8 (726 ou8dc;).
729 Quint. Inst. VII (!), 2, 43 f. (730 loco, illo
tempore, illo). Er. owes this quotation to
Bonifatius Amerbach, who had entered'
"Scelera non habent consilium" as an inde-
pendent adage on his list (see the introduc-
tion, p. 14).
3663
735 Plut. Per. 16, 8 f. Er. has included the same
passage in Apophth. VII, Anaxagoras 5, LB
IV; 331 B-C. See Diels Il, p. 13.
741-744 exprobrans etc. Added by Er.
3664
746 Plut. Luc. Il, 2.
747 Plut. loco cit. (748 AEUX6AAou; TOUTO 3~;
749 u~cup1)ae:~).
752-753 Non... Iustinianus Leonardo Giustin-
ian (d. 1446) translated the passage in the fol-
lowing way: "quia non armis Lucullus, non
acie, non congressu certaret, sed in ventrem,
ut aiunt, omni belli mole conversa extremam
sibi famis cladem inferret" (Virorum illus-
trium vitae ex Plutarcho Graeco in Latinum
versae, Venetiis, 1478, Il, f. A 9£). Giustinian's
translation is very free. Er.' sarcastic remark is
prompted primarily by Giustinian's use of the
pronoun "sibi" instead of "ei" (the reference
being not to Lucullus, but to his enemy), a
consilium.
739 idque ... Anaxagorae H I: add. MS.
742 amici H I: om. MS.
743 qualemcunque H I: om. MS.
744 Et ... agrum H I: om. MS.
746 €v!X.AAe:cr8oc~ HI: €,,!X.Ae:cr8ocL MS.
749 €VaAAOfLEvOU H I: ex €vaAOfLEV"1J" corr. MS;
u~ocLPEcrE:L H I: u~ocLPEcr"1J MS.
751 ventrem H I: post ventrem tres litteras del.
MS.
common error for the humanists before Val-
la's Elegantiae came in circulation. Tne
Venetian poet also translated Plutarch's
Cimon. See A. Oberdorfer, Di Leonardo Gius-
tiniano umanista, Giornale storico della let-
teratura italiana 56, 1910, pp. 107-120; V.
Branca, ed., Dizionario critico della letteratura
italiana, Il, Torino, 1986, p. 404. For human-
ist translations of Plutarch's Vitae see ASD Il,
4, p. 21, n.!. 28. In a letter of 1530 (Ep. 2291,
11. 48 £) Er. exclaims, "Quae porrenta depre-
henduntur in his quae verterunt Itali ex Vitis
Plutarchi! "
755 stemmatis See p. 27, n.1. 167.
756-773 Hermanus a Noua Aquila etc. Her-
mann von Neuenahr (ca. 1492-153°) was a
friend of Er. Both men supported Johann
Reuchlin (Capnion) in his defence of the
study of the ancient literatures against the
reactionary theologians, headed by the
Dominican and inquisitor Jacob van
Hoogstraten (d. 1527), who taught theology
at Cologne University. The following
episode, in which van Hoogstraten is the vic-
tim, dates back to 1518. Er. relates it in a let-
ter of that year for the first time and reiter-
ates it with malicious delight on several later
occasions (Epp. 877, 11. 16 ff.; 889, 42 ff.;
Il73, 140 ff.; 1892, 56 ff.; 2126, Il6 ff.). See
AlIen's notes ad loc.; Contemporaries, s.v.
Hoogstraten and Neuenahr; S.P. Wolfs,
Dominicanen en de Colloquia van Er., Neder-
lands Archief voor Kerkgeschiedenis 61
(1981 ), pp. 37-38.
106
praefatiuncula quasi staret a Capnione, degenerans a maiorum suorum moribus
ac pietate. Expostulauit cum maledico, minitans omnia. Tanto magis ille ferocie-
bat. Tandem amici comitis hoc iniere consilium. Denuntiarunt collegio, si male-
760 dicum abiicerent, se caeteros sodales pro innoxiis habituros, sin minus, in omnes
velle retorquere quod omnium consensu maledicus ille fuisset ausus. Quum
negligeretur denuntiatio, missus est qui interdiceret ne quisquam ex eo sodalitio
colligeret oua caseosue in ditione comitis aut cognatorum illius. Neglectum est
interdictum, itum est ad ooptochiam ac tyrologiam. Sed posteaquam irrumpen-
765 tibus comitis famulis aegre euaserunt, orta inter sodales seditione maledicus ad
conditiones pacis coactus chirographo testatus est se comitem semper habuisse et
habere et habiturum esse pro docto, generoso et pia viro. Fassus est se illa scrip-
sisse quae obiiciebantur - neque enim licebat inficiari quod per typographos erat
euulgatum - at quae scripserat in comitem non competebant nisi in hominem
770 degenerem ac impietatis fautorem. Itaque suo chirographo nihil aliud effecit nisi
vt maledicentiae adiungeret scurrilem impudentiam. Hac tamen satisfactione
vir animi generosissimi vereque Christiani fuit contentus, me vehementer
approbante.
Puto huc respexisse Terentium quum ait: Pugnos in ventrem ingere! Nam para-
775 siti nulla parte magis laedi possunt quam ventre.
[H] o DOMVS ANTI, QVAM DISPARI DOMINO DOMINARIS!
79°
Videtur et illud Ennii carmen prouerbiis asscribendum quod refert M. Tullius
Officiorum libro prima:
o domus antiqua, quam dispari domino dominaris!
Id conueniet in disciplinam commutatam in peius eorum vitio qui successerunt,
velut in domum, in vrbem, in academiam, in monasterium aut collegium ad
peiora degenerans. Quanquam suspicor carmen Ennianum in codicibus esse
vitiatum, legendum autem: '0 domus Anti, quam dispari domino dominaris), vt
notarit Antii successorem. lam quoniam in 'dispari' I prima syllaba natura longa
est, sublato s, quod Ennius subinde facit (nisi forte pro 'Anti' mauis 'Anci) aut
'Anni), quem Lucilius taxat alias) fit breuis itaque constat rnetrum. Scriba parum
eruditus putans 'antiquam' vnicam esse dictionem mutauit 'antiqua', alius nolens
omittere quod erat in plerisque codicibus adiecit 'quam'.
Respexit huc M. Tullius Philippica secunda: 0 tecta ipsa misera, quam dispari
domino' - quanquam quomodo iste dominus? - sed tamen quam a dispari tene-
bantur!
[H] SORTEM ET VSVRAM PERSOLVERE 3666
KIXt 'rov TOXOV XIXt 'ro XEcpaAIXwv E:X'r(VE~V dicuntur qui serius quidem sed grauius
puniuntur aut qui differunt vindictam, vt per occasionem laedant grauius. Nam
ADAGIA IV.vii.65-66 1°7
795 prorogatione crescit vsura. Dion libello I1E:P~ 1''ij~ &:7t~GTi(l~: ".QO'7tEp 1'!X 61Jpiex
7tOAA&X~C;; ~PE!-LE:~ Xm!-Lw!-LEvex ~ Z!-L7tE7tA1JO'!-LEVex, 1'~V !-LEV cpUGLV OUX OC7tE~E~A1JXEV 1'~V
(lU1'WV, 7texp(l7tA1JO'iw~ as xex~ zXE~vm xpovov 1'~v!X oux E~A(l!..j;(lV, E7tE~1'ex O'ufl~&O'1J~
7tpoCP&O'E:W~ xex~ 1'OXOV, cpexO'[, xex~ 1'0 XEcp&Aex~ov 1''ij~ 7tov1Jpiexc;; zX'1'ivouO'~, id est
Quemadmodum noxiae bestiae saepenumero quietem agunt, siue quum dormiunt
800 siue quum cibo expletae sunt, quanquam naturam interim suam non exuerunt, simi-
liter et illi ad tempus aliquod non laeserunt, at vbi se dederit oceasio, et vsuram, vt
aiunt, et sortem maliciae persoluunt.
760 omnes H J: omnis MS.
764 ooptochiam ac H I: add. MS.
767 generoso H J: genero MS.
769 in comitem H J: om. MS.
772-775 me vehementer... ventre H J: om.
MS.
778 libro primo H J: lib. I. MS.
782 Ennianum H J: add. MS.
784 notarit H J: notarit Antium qui [sed
756-757 A Dominicano... praefatiuncula Van
Hoogstraten attacked von Neuenahr in the
preface to his Apologia against Reuchlin
(Cologne, February 1518).
759-763 Denuntiarunt... illius Er. gives a more
vivid account in Ep. 877.
759 coffegio That is, the Dominican studium at
Cologne.
764 itum... tyrologiam The Dominicans 'went
to their usual business of collecting eggs and
cheeses.' Er. coined the Greek words himself.
He hated mendicant friars, whom he calls
7tTWX.07tAOU(nO~ (wealthy beggars) in one of
his colloquies, ASD I, 3, pp. 389 ff.
766-771 chirographo testatus ... impudentiam In
1527 Er. claims to own a copy of van
Hoogstraten's "abiectam et scurrilem palin-
odiam" (Ep. 1892, 11. 56 f.), "be11a palinodia,
scurra quam theologo dignior!" (Ep. 2126, 1.
128). In 1528 he refers to 'some Dominican'
"qui praefatione maledica Comitem quen-
dam prosciderat, non ferendis in eum
conuiciis debacchans. A cuius amicis quum
vrgeretur, scdpsit sua manu palinodiam, qua
deierat se tale nihil vnquam sinistre de
Comite sensisse, sed semper illum habuisse
pro viro docto et pio. Atqui eadem palinodia
recitabat verba praefationis, quae non poter-
ant in alium cadere quam in Comitem. Est
apud me palinodia. Hic vtrum mauis inter-
pretari, stuporem insignem an plusquam scur-
dIem impudentiam?" (Ep. 2045, 11. 200 ff)
772-773 me... approbante Er. settled his differ-
Antium qui del.] MS; successorem H J: ex
suscessorem corr. MS; lam H J: lam si [sed si
del.} MS.
784-786 longa ... breuis H J: breuis est sublato
.s. fit breuis MS.
789-791 Respexit... tenebantur H I: om. MS.
796 ~PE[J.Et H J: ~[J.Epn {sed del.] ~PEfLEt MS.
800 quum cibo H I: dum cibo MS.
ences with van Hoogstraten as early as 1520
and helped him to secure a truce with von
Neuenahr (Ep. 1064; Spongia, ASD IX, I, p.
138, 11. 403 ff.; see the introd. to Ep. 1078,
eWE VII, p. 222). He continued to ridicule
him all the same.
774 Ter. Phorm. 988 (also quoted at the end of
Adag. 1505 (Si vinum postulet, pugnos illi
dato) and in 1778 (Ventres), 1. 60). The
words are to be taken literally rather than
metaphorically, as Er. suggests.
3665 See Brassicanus, Prov. 61 (0 domus
antiqua), who gives both passages from
Cicero. For Er.' use of Brassicanus see the
introduction, pp. 13-14.
777 Cic. Off I, 39, 139 (779 '0 domus anti-
qua' et 'quam dispari dominare domino': et
om. cod. Palatinus). The fragment is from an
unknown play. Er. attributes it to Ennius,
perhaps on the strength of a preceding pas-
sage (24, 84), where Cicero quotes explicitly
from Ennius.
786 /!nni'... alias Er. here uses an observation
by Porphyrio on Hor. Serm. I, 10, 53 (Nil
comis tragici murat Lucilius Acci?): "'mutat'
pro eo quod est 'emendat' positum est. Facit
aurem haec Lucilius cum alias, turn ... "
789 Cic. Phil. 2, 41, 104.
3666
793 Dio Chrys. 74, 11.
795 Dio Chrys. loco cit. (796 fL€VTO~;




Quos vrgeret extrema necessitas, his res dicebatur ad incitas rediisse. Plautus in
805 Trinummo: Hem nunc, hic cuius est (subaudi: ager), vt ad incitas redactus!, id est:
ad extremam inopiam. Idem in Penulo:
Tace modo.
Profecto ad incitas lenonem rediget, si eas abduxerit.
Quin potius disperibit [axo quam vnam calcem ciuerit.
810 Sed haud scio an hic legendum sit: vnum calcum ciuerit. Nonius Marcellus
admonet incitam dici egestatem, et verum dicit, sed non absque tropo. Nam in his
duobus locis quae retulit e Plauto extremam quidem inopiam significat, at non
statim vbicunque ponuntur 'incitae' significatur egestas. Lucilius 'incita' dixisse
videtur in neutro genere:
815 Illud ad incita quum redit atque internecionem. .
Item:
Commanducatus corrupit, ad incita adegit.
At Isidorus libro xviii. vsurpauit genere masculino, calculi inquiens partim ordine
mouentur, partim vagi. Qui vero moueri omnino non possunt 'inciti' dicuntur.
820 'Cio' 'moueo' est, 'inciti' quasi 'immobiles', quos Graeci dicerent (hC.L'J~'TOUe;.
Satis liquet prouerbium ductum a lusu calculorum, in quo erant certae lineae
ad quas redactus calculus moueri iam non posset. Quadrabit et in eos qui confu-
tati manifestis argumentis non habent quod respondeant, quod dialectici vocant
metam silentii.
825 [H] CENTRO ET SPATIO CIRCVMSCRIPTA
Plutarchus in Praeceptis ciuilibus: 'l\'J OE: ~ 'T!X 'Tije; oua[ae; fLE'TpLa xa~ XEV'TPCP xa~
oLaa'T~fLiX'TL 7tEpLypw:p6fLE:ViX 7tpOc; '!~'J XpdiXV, id est Quod si facultates modicae fue-
rint et centro et spatio circumscriptae ad vsum. Sentit fortunas tam angustas ~t, nisi
certa dimensione dispensentur, non sint ad necessarios vsus suffecturae. Veluti
830 qui supputatione facta quantum habeant annui census, subducunt quantum
quoque mense, quaque hebdomade, quoque die possint impendere. Quod si hos-
pitis aduentus aut similis casus fecerit sumptus paulo largiores, id sequentium
dierum parsimonia sarcitur, ne non constet ratio. Idem De futili loquacitate
docet responsionem esse XE'J'Tpcp xa~ OLiXa'T~fLiX'TL circumscribendam, ne quid
835 respondeatur vltra quam requirit percontatio. Quidam enim de vno interrogati
respondent de pluribus. Metaphora translata est a circulo qui fit circino circum-
ducto; in medio centrum est immobile, hinc spatium vndique aequale ad lineam






Roscius histrio tam erat felix in agendis fabulis vt quisquis in arte quapiam
insignis esset Roscius voearetur. Id indicat M. Tullius Iibro De oratore prima:
Itaque hoc est iam diu consequutus vt in quo quisque artificio excelleret, is in suo
genere Roscius diceretur. Idem in secundo De oratore: Soleo saepe mirari eorum
impudentiam qui agunt in scena gestum spectante Roscio. I Quis enim se commouere
potest, cuius ille vitia non videat? Rursus in Bruto: Et in scena Roscium esse intelli-
gat. Hie est ille Roseius Ciceronis eoncertator quem ornauit hoc elogio vt diceret
804 rediisse H I: redisse MS.
805 hie H I: add. MS; subaudi H I: om. MS.
806 Penulo H I: poenulo MS.
808 incitas lenonem HI: inciras 10 [sed 10 del]
lenonemMS.
812 quidem H I: om. MS.
822 iam H I: add. MS.
822-824 Quadrabit... silentii H I: om. MS.
832 casus H I: causa MS.
3667 Otto 858.
804 Non. p. 178 Lindsay.
Plaut. Trin. 537 £, quoted by Non. loe. cit.
(805 cuiust; redactus est).
806 Plaut. Poen. 906 f£ (809 prius). Nonius
refers to the same passage, but he quotes only
1. 907.
810 calcum Er. suggests replacing calcem by cal-
cum, but there is no need for emendation
here. His suggestion is apparently prompted
by calculi in the Isidorus passage that he
quotes in the following. He may have found
the rare word calcus in Isid. XVI, 25, 8. 'Calx'
and 'calcus' both denote a small stone used
in games.
Non. loc. eit. ('Incitas' dicitur egestas).
8n sed non absque tropo Er. intends to say: in
passages where 'incita' means 'poverty', it is
used metaphorically; 'poverty' is not the
proper sense of the word under discussion.
813 Lucil., fr. 121 Krenkel, quoted by Non. loco
cit.
817 Lucil., fr. 516-517 Krenkel, quoted by Non.
loe. cit.
818 Isid. Orig. XVIII, 67 (819 vage: ideo alios
ordinarios, alios vagos appellant; at vero qui
moveri omnino non possunt, incitos
dicunt).
824 metam silentii A person who is put to
silence in a disputation, because his oppo-
nent has disproved his arguments, is driven
(ad) metam silentii (to the limit which con-
sists of silence). Although the sense is dear,
833 sarcitur H I: ex sacitur corr. MS.
833-836 Idem ... pluribus H I: add. MS.
836 qui fit H I: om. MS.
838 Vnde ... continentur H I: om. MS.
840 Roscius H I: om. MS; agendis fabulis HI:
agendis causis {sed causis del.] fabulis MS.
842 is H I: add. MS.
846 vt diceret H I: om. MS.
the expression itself is unknown to modern
experts of medieval logic. Apparently, Er.
refers to a contemporary expression of recent
origin. Treatises on fallacies usually began
with a discussion of the five aims of argu-
ment (e.g. refutation) which Aristotle had
established in Soph. el. 3. They were referred
to as 'metae' (fines, termini), but the phrase
meta silentii does not occur. See e.g. Petrus
Hispanus, Tractatus VII, 13. (I wish to thank
E.]. Ashworth, G. Nuchelmans, and L.M. de
Rijk for information supplied.) For the dis-
putations of the theologians in the later Mid-
dle Ages see N. Kretzmann et al., ed., The
Cambridge History ofLater Medieval Philoso-
phy, Cambridge, 1982, pp. 21-29; for tradi-
tional logic in the times of Er. see C.B.
Schmitt et al., ed., The Cambridge History of
Renaissance Philosophy, Cambridge, 1988, pp.
143-172 (for treatises on obligations esp. pp.
148 ff. and n6-167).
3668
826 Plut. Mor. 822 c--d.
833 Idem Plm. Mor. 513 c.
838 'circumscripta' etc. See Adag. 2546 (Minore
finire pomoerio).
3669 Inspired by Brassicanus, Prov. 42
(Roscius). Otto 1553.
841 Cic. De or. I, 28,130 (842 hoc iam diu est).
843 De or. II, 56, 233 (844 inspectante: spec-
tante v.l.; sese: se v.l.).
845 Brut. 84,290 (esse Roscium).
lIO
virum fuisse tarn bonum vt vnus indignus esset qui in scenam prodiret et eun-
dem tarn praeclarum artificem vt solus dignus esset qui in scena versaretur.
Eodem igitur tropo quo vehementer in consiliis callidum Daedalum vocamus,
850 in laboribus patientem Herculem, in disputando inuictum Achillem, in iudi-
cando Aristarchum, patronum in causis agendis egregie dextrum Roscium licebit
appellare.
[HJ PHILOTESIVS CRATER
KPOCT~P CP~AO't"~(nO~ dicitur quo in conuiuiis conciliantur amlCluae. Qui mos
855 etiamnum durat apud Germanos, quibus turpissimum est post acceptum philo-
tesium poculum veterum offensarum quamuis capitalium meminisse. Ne iudices
quidem admitterent actionem iniuriarum. Plutarchus in commentario De for-
tuna Alexandri, qui barbaros armis, Graecos ciuilibus institutis conabatur ad
humaniorem ac sanctiorem vitae rationem adducere, "Qcr7tEP inquit E'J XPOCT1jp~
860 ep~AOT1Jcrt<p ~t~<X.~ TOU~ ~touc; XOCL Ta ~e1J XOCL TOU~ y&.~ouc; XOCL a~<xhoc~, id est Velut in
philotesio poculo miscens vitas, mores, coniugia ac viuendi rationes. Apud Plautum
in Pseudolo seruus ebrius diis proximum putat manu candida cantarum dulcife-
rum propinare mitissimam amicitiam. Hesychius indicat hanc CP~AOT1Jcrtocv solere
adhiberi post coenam, quum in signum amicitiae ex eodem poculo de eodem
865 vino bibunt omnes. Qui mos apud nos nondum exoleuit, sed rarior est ob
metum nouae leprae, qua plerique laborant. Asconius Pedianus in actionem
aduersus Verrem tertiam putat hoc esse quod M. Tullius criminatur Verrem cum
suis potasse more Graeco. Nam vulgus existimat illos Graeco more bibere qui lar-
gius ac cyathis grandioribus bibunt. At ipse magis probat, vt intelligamus eos
870 Graeco more bibere qui merum bibunt. Id autem solent facere Graeci, vt quum
in conuiuio libant, primum salutent deos, paululum e cyatho profundentes, dein
amicos suos; totiesque bibunt merum quoties deos aut charos suos nominatim
vocant. Ita ferme Pedianus. Quidam putant hunc craterem etiam &yoc8ou ooct~o­
VO~ appellari.
875 [H] CITHARA INCITAT AD BELLVM
id est
Plutarchus libro De fortuna Alexandri secundo declarat hunc versiculum apud
Lacedaemonios solere decantari:
"Epnm y2lp rlVT<X. T0 cr~a~p<p TO XOCAW~ x~8<X.p(aoE~v,
Vergit ad letale ferrum lepide cithara canere.
880 Quo significabant certis citharae modis sedari motus animorum, aliis addi vigo-
rem ad praelium. Quum Alexander audisset Antigenidam tibia modos incinen-
tern qui vocantur harmatii, adeo inflammatus est vt simul cum armis exurgens




885 BIXf)uxAEouC; XUA~~, id est Bathyclis calix, dictum videtur in eos qui diuitiis suis soli
fruuntur, nemini quicquam impartientes. Apud Plutarchum in Conuiuio septem
sapientum Ardalus quidam sic alloquitur Aesopum: 'Tu nunquam huc transmittes
poculum ad nos, quum videas istos tanquam Bathyclis calicem inter sese transmittere,
caeterum alii nemini impartientes?' Cui respondet Aesopus: 54t ne hoc quidem pocu-
890 lum est publicum. Siquidem vni Soloni iamdudum astat: Bathycles Graeeis sonat
profUndae gloriae, quo nomine videtur fuisse quispiam diues sibi viuens sibique
bibens.
847 et HI: at MS.
848 scena H 1: coena MS.
850--851 in iudicando Aristarchum H 1: om.
MS.
851 patronurn H 1: ita patronurn MS.
861-863 Apud ... amicitiam H 1: add. MS.
847-848 virum ... versaretur A paraphrase of
Cic. Quinct. 25, 78.
849 Daedalum Adag. 1262 (Daedali opera).
850 Herculem Adag. 2001 (Herculei labores)
and 641 (Alter Hercules).
Achillem Adag. 641 and 3991 (Aeacidinae
minae).
851 Aristarchum Adag. 457 (SteIlis signare.
Obelo notare), ASD Il, I, p. 533, ll. 354 ff
3670
854 Plut. Mar. 329 c.
854-855 Qui mos ... Germanos Regarding the
custom of drinking to someone's health see
Lister's comment on the expression "philote-
siis inuitare" in the Moria (ASD IV; 3, p. 92,
1. 370): "Graeci qILAO"t"'Y)crLIXC; vocant quibus et
hodie nostrates vtuntur, cum in amicitiae
signum p:aelibant alicui ac deinde porrigunt
poculum.
857 Plut. loco cit.
861 Plaut. Pseud. 1258 and 1262 £ (863 tmicis-
simam).
863 Hesych. qnAo"t"1]crllX 529 Schmidt. ex eadem
poculo is an addition by Er.
866 nouae leprae Syphilis. Er. frequently
returns to it in his works. In Apophth. Ill,
Socratica 16, LB IV; 157 A he curses whore-
mongers, who "contrahant... paralysim aut
scabiem nouam quam Gallicam appellant."
See esp. Consult. de bello Turc., ASD V; 3, p.
32, 11. 23 ff. and n.; Lingua, ASD IV; rA, p.
22, 11. 76 ff and n.; Eccles. I, ASD V; 4, p. 42,
11. 156 ff.
863-874 Hesychius ... appellari H 1: om. MS.
876 secundo H 1: .2. MS.
879 cithara canere H I: citharizin MS.
887 hue H 1: add. MS.
890--892 Bathycles ... bibens H 1: om. MS.
Ps. Ascon. on Cic. verr. 2, I, 26, 66 Stangl,
pp. 24° £
873-874 Quidam etc. See Adag. 553 (Bonae for-
tunae siue Boni genii).
3671
876 Plut. Mar. 335 a (878 €p7tE:~; "t"w ma&.pw;
x.~elXplaawJ: X.~elXpLcraE~v v.l.). The line is
Alcman's, fr. 41 PMG, p. 46.
882 qui vocantur harmatii Plut.: TQV
&.P(l&.'t'swv .•• v6(lov (the Chariot Song).
882-883 vt simul etc. Plut.: &CJ'TS "t"o~c; 51tAO~C;
~~IXC; Em~IXAE~v TcXC; Xsip IX C; zyyUC;
1tIXPIXXS~!-LEvo~C; (that he leapt up and laid
hands upon the weapons that lay near). Er.'
overdramatic interpretation is biased, it
seems, by a different story about Alexander,
which has it that he stabbed Clitus, his dear-
est friend, in the midst of a party (Curt.
VIII, I, 19 ff, esp. 45-52; Sen. De ira Ill, 17,
I).
3672
885 Plut. Mor. 155 e-£
885-886 dictum... impartientes The explana-
tion is incorrect; see the final note.
886 PIut. loco cit.
891-892 diues... bibens The explanation is
incorrect. Er. is dearly unaware of what Dio-
genes Laertius relates about Bathydes (1,
28 f.), namely that he left in his will his
drinking-vessel to the most helpful of the
seven wise men. They wisely passed it
around to one another, no one claiming it
for him self
II2
[H] LVNAE RADIIS NON MATVRESCIT BOTRVS
Plutarchus hunc Ionis senarium ceu prouerbialem adfert, disserens quod luna,




ME:Aac; yap aUTa'i:'c; OU 7te:7ta[ve:Ta~ ~6TPUC;, id est
Neque enim his niger maturus efficitur botrus.
Conuenit in eos qui conantur quod ob defectum virium non queunt perficere.
Refert idem in commentario De facie apparente in orbe lunae. Accedet plus
velneris, si volentes significare disciplinas humanas non praestare felicitatem,
dicamus: ME:Aac; yap aUTa'i:'c; OU 7te:7ta[ve:Ta~ ~6TpUC;. In aUTa'i:'c; subaudiendum est
&'XT'i:'CHv, id est radiis.
[H] CALLIAE DEFLWNT PENNAE
905 Callias apud Graecos quispiam fuit qui per luxum ac libidinem patrimonium
abligurierat. In eum vulgaris iocus extitit: KaAACac; 7tTe:pOppUe:'i:', id est Calliae
defluunt pennae. Solet enim hoc interdum auibus accidere vel morbo vel certis
anni temporibus, quemadmodum et quadrupedibus quibusdam mutantur pili
aut villi. Vnde et deplumati dicuntur ac detonsi qui facultatibus exuti sunt. Hoc
910 verbum 7tTe:POPPUe:'i:'v frequenter per iocum vsurpatur apud Aristophanem in
Auibus.
[H] EN llAATEI
'Ev 7tAtXTC:~ dictum accipiendum interpretantur Graeci, quum paululum vltra
praescriptum significant esse concedendum, praesertim in his quae sunt humani-
915 tatis. Veluti si quis pollicitus solutionem ad diem Augusti deeimum reddat post-
ridie. Iulianus Pandectarum libro xlvi., titulo De solutionibus et liberationibus,
capite Ratum autem: Ratum autem dominus habere debetJ mox quum primum
certior factus est. Sed hoc EV 7tAtX't'e:~ et cum quodam spatio temporis accipi debet. Et
hunc Iuliani locum citat Vlpianus eodem libro, titulo Rem ratam haberi, capite
920 Quo enim. Rursus libro deeimotertio, titulo De condictione triticaria, capite In
hac actione, verius est inquit quod Seruius aitJ condemnationis tempus spectandum:
si vero desierit esse in rebus humanis, mortis tempus, sed etiam EV 7tAtXTe:~ secundum
Celsum erit spectandum: non enim debet breuissimum vitae tempus aestimari. Ite-
rum libro xxii., titulo De probationibus, capite penultimo; Nee hoc quaeritur,
92 5 num aliquis meminerit quo die aut quo consulefactum sit, sed num hoc aliquo pacto
probari possitJ quando id opus factum sit: et hoc Graeci EV 7tAcX.'t'e:~ dicere solent et
caetera. Hactenus Pandectae.
Verum illud EV 7tAcX.Te:~ non norunt Caletii, qui ad horam vndecimam iussi
claudere portas ciuitatis statim ad primum nolae ictum occludunt repulsis et qui
ADAGIA IV.vii.73-75 113
930 foris stant et qui egredi cupiunt vtrisque portae proximis. Quum denunciatur
anathema qui ad diem praescriptum non soluerint, liberantur a fulmine, si ab eo
die intra decimum quartum liberarint fidem suam. Haec ad iuris aequitatem
pertinent.
894 adfert H I: om. MS.
895 excitare H I: vt excitare MS.
899 Conuenit H I: Conueniet MS.
900 orbe H I: ex circulo con: MS.
900-903 Accedet ... radiis H I: om. MS.
906 abligurierat H I: abligurrierat MS.
908 anni H I: annis MS.
913 interpretamur HI: dicum MS.
916 Pandectarum lib. xlvi I: Pandectarum libro
46. H, lib. pandectarum 46. MS.
917 prius Ratum autem supplevi: om. MS H I.
3673
894 Plut. Mor. 658 b-c. Ion, fr. 57 TrGF I, p.
II2. There is no evidence that the line was
proverbial.
900 Plm. Mor. 929 a.
3674
905-907 Callias... pennae Suid. KtXAALO:C;
1tTe:pOppud:' 215. Schol. on Aristoph. Av., 283
a. - patrimonium abligurierat For the expres-
sion see Ter. Eun. 235 and Apul. ApoL 59, 7.
907-908 Solet... temporibus See Aristoph. Av.
104 fE
909 deplumati ac detonsi Neither word is found
in ancient Latin in the sense required here,
'plundered', that is. Detonsi may be reminis-
cent of Tiberius' well-known reply "Boni
pastoris esse tondere pecus, non deglubere",
by which the emperor rejected a tax pro-
posal; see Adag. 2612. (For 'detondere' see W.
Kissers commentary on Persius [Heidelberg,
1990], 3, 54)· It is not unlikely that Er. has
translated the Dutch phrase "ghepluct en
gheschooren" (plucked and fleeced), used of
someone who has been robbed; see Woorden-
boek der Nederlandsche taal, XI~ s.v. scheren,
473; not in Suringar). From the absence of
signalling words such as 'hodie' or 'apud nos-
trates' I am inclined to infer that Er. consid-
ers to be ancient idiom what is actually a
reminiscence of his mother tongue.
910 Aristoph. Av. 106 and 284.
3675 The expression is taken from
Andrea Alciato, De verborum significatione,
918 spatia temporis H I: spatia temporis ex
temporis st [sed st del.] spatia MS.
920 libro decimotertio H I: libro 13 add. MS.
920-921 capite In hac actione H I: add. MS.
923-927 Iterum ... et caetera H I: add. MS.
924 De H I: add. MS; Nec H I: Neque MS.
925 sit H I: ex est corr. MS.
930 vtrisque portae proximis HI: vtrique pror-
tae proximi MS.
930-933 Quum ... pertinent H I: om. MS.
Lyon, 1530, I~ p. 80. The elaboration is Er.'
own. For his use of Alciato see the introd.,
pp. 13-14.
913-915 'Ev 1tA6:Te:~ ... humanitatis 'The Greeks
say that a declaration must be taken EV
1tA(he:~ (in a broad sense) when intimating
that one should allow for some delay beyond
the established deadline, especially in cases
requiring forbearance.' Er.' replacement of
"dicunt" (MS) with interpretantur (H I),
which may have been prompted by consider-
ations of style (in view of the foregoing dic-
tum), does not further at all our understand-
ing of his opening words.
916 Dig. XLVI, 3, 13 (917 habere dominus;
mox om.).
919 Dig. XLVI, 8, 12 (Ratam rem).
920 Dig. XIII, 3, 3 (triticiaria; 922 etiam om.;
923 novissimum).
924 Dig. XXII, 3, 28 (necne ... non hoc quaer-
itur; 925 aliquo modo pacto; 926 hoc ita,
quod Graece dici solet EV 1tA6:Te:~: Graeci dici
solent v.I.).
928-930 Caletii... proximis Er. would know,
since he passed Calais on his trips to and
from England, crossing the Channel between
Calais and Dover. He usually stopped at the
nearby castle of Hammes to visit its com-
mander, Lord Mountjoy. See the head-notes
to Epp. 193, 294-296, 470, 577, n06 in The
Correspondence ofEr., ClVE 11, I~ VII.
930 vtrisque portae proximis 'Even though both
groups are right by the city gate.'
[H] PERSATYRAM
935 Variarum rerum mixturam sparsim nulloque ordine congestarum veteres satyram
appellabant. Apparet vocem primum deductam a lasciuia satyrorum temere nunc
huc nunc il1uc salientium. Hinc deflexa est ad cibi genus quod ex diuersis herba-
rum formis conflatum est, praeterea ad lancem variis rerum generibus onustam,
quae sic diis offerebatur, non dissimilis illi poculo quod Graeci "ITEV'rrl:rc"A6ov a
940 quintuplici rerum differentia siue x.Epvo~ a mixtura vocabant, de quo nobis supra
dictum est. Festus ait saturam siue satyram dici cibum variis rerum generibus
conditum aut legem aliis multis confertam legibus, itaque in sanctione legum as-
scribi solere: Neue per satyram derogato aut abrogato, quum significant totam
legem esse seruandam. Citat Annium Luscum ex oratione quam habuit aduersus
945 Tyberium Gracchum: Imperium quod plebs per satyram dederat, id abrogatum est.
Citat et C. Lelium ex ea quam pro se dixit: Postero die, quasi per satyram legem
sententiis exquisitis in deditionem accipitur. 'Legem satyram' interpretantur quae
eadem multas res complectitur, quemadmodum Iugurtha acceptus est in deditio-
nem, sed multis praescriptis conditionibus: vt triginta daret elephantos, pecus
950 atque equos multos, cum magno argenti pondere. Vsus est hoc adagio Iustinia-
nus in praefatione Pandectarum: Et primo quidem, inquit, anno hoc opus tradeba-
tur legentibus non secundum edicti perpetui ordinationem, sed passim et quasi per
satyram collectum et vtile cum inutilibus permixtum, maxima autem parte inutilibus
LB HIl deputata. Itidem Salustius in Bello Iugurthino: Quasi per satyram senl tentiis exqui-
955 sitis in deditionem accipitur. Haec Salustius dicit de Iugurtha, nee sunt in cuius-
quam oratione, nee ibi quisquam aderat Lelius; vnde necesse est locum apud Fes-
turn esse mutilum. Verba Lelii sunt omissa simul cum nomenclatura Salustii.
[H] NE PRAECEPS FVERIS AD IVRANDVM
Nonnullis haud vulgariter eruditis videtur et hoc adagiis annumerandum quod
960 refert Vlpianus libro Pandectarum xii., capite xiii., titulo De iureiurando, circa
finem. Si quis, inquit, iurauerit in re pecuniaria per genium principis dare se non
oportere, vel intra certum tempus, et peierauerit vel si dare oportere, vel intra certum
tempus iurauerit se soluturum nec soluerit: imperator noster cum patre rescripsit fUs-
tibus castigatum dimittere et ita ei superindici: Ilpo7tE'!(;)~ f.L~ 0f.LVUE, id est Ne fue-
965 ris ad iurandum praeceps!
Habebit prouerbii speciem, si quis hominem post acceptum malum admo-
neat: Ilpo"ITE'T(;)C; f.L~ ()f.LVUE.
[H] EX SYNGRAPHA AGERE
Sunt et illae formae a iurisconsultis ductae versae in prouerbium: ex syngrapha
970 agere, obsignatis tabulis agere pro eo quod est: rigide parumque ciuiliter, sed vdut
ex obligatione. Cicero Pro Murena: Pergitisne vos tanquam ex syngrapha agere cum
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populo? 'Syngrapha' Latinis sonat conscriptionem, quod vtriusque manu
conscripta vtrisque partibus tradi soleat. Et in hoc syngraphae differunt a tabulis,
quod tabulae ab vna parte tantum seruari consueuerint. A chirographo, tabulis,
975 codicillis differt syngrapha, quod in illis non scrihantur nisi acta, in hac etiam
contra fidem actionis pactio venit, et non numerata pecunia aut non integre
numerata pro temporaria voluntate hominum scrihi solet. Ita propemodum
Asconius Pedianus in Verrinarum tertiam.
[HJ INIVRIA SOLVIT AMOREM
980 In Graecorum epigrammatihus prouerhii titulo citatur r'Y~p~c; ~p0YW':C; ~AucrE:, id
est Iniuria siue Contumelia soluit amores, quod contemptus amor plerunque ver-
titur in iram, ira in odium. Sic in comoedia Phaedria:
Exclusit; reuocat: redeam? Non si me obsecret.
Item Horatius:
935 sparsim ... congestarum H I: om. MS.
941-950 Festus ... pondere H I: om. MS.
951 inquit H I: om. MS.
953 permixtum MS H: pexmixtum I.
955 accipitur H I: accipitur. Nam in senatu
rogabantur ordine MS.
955-957 Haec ... Salustii HI: om. MS.
959 haud vulgariter H I: om. MS.
3676 See Alciato, De verb. sign. IV, p. 79.
The elaboration is Er.' own.
935 Fest. p. 416 Lindsay.
936-939 deductam... offerebatur After Diom.
Ill, Keil, Gr. Lat. 1, p. 485, 11. 34 ff.
940 xspvor; a mixtura Er. derives xspvor; from
xe:pOC\IVu[J.~ (mix).
supra Adag. 3576 (lle:v-ra7tAOa).
941 Fest. loco cit. (943 abrogato aut derogato).
943-944 quum... seruandam Added by Er.
948-950 lugurtha ... pondere After Sall. lug. 29,
5-6 (950 cum parvo).
950-951 Just. praef. Dig., pp. L-LI Mommsen
(951 Et primi anni; 951-952 legentibus trade-
batur; 953 mixtum; autem om.).
954 Sall. lug. 29, 5.
955-957 Haec Salustius etc. Er. points out that
the passage in Festus quoted above (11. 946
f.) is wrongly attributed to C. Lelius. Mod-
ern editors of Festus, too, assume the passage
to be defective; a number of words must
have fallen out.
3677
959 Nonnuffis... eruditis The reference is to
962 prius vel intra certum tempus H I: om.
MS.
969 iurisconsultis H I: Iureconsultis MS.
971 Murena H I: L. Murena MS.
972-978 Syngrapha Latinis ... tertiam H I: om.
MS.
982 ira H I: add. MS.
Alciato, De verb. sign. IV, p. 79 (and Dis-
punctiones IV, 2).
960 Dig. XII, 2, 13 (end) (961-962 non
oportere et peieraverit vel dari sibi oportere,
vel intra; 963 solvit; 963-964 fustibus eum
castigandum; superdici).
3678 Ono 1728.
969-971 Cic. Mur. 17, 35. Tusc. V, Il, 33 (tabel-
lis obsignatis).
971 Cie. Mur. 17, 35.
972-977 <Syngrapha' etc. After Ps. Ascon. on
Cic. Yerr. 2, I, 36, 9I StangI, pp. 244 f. Lati-
nis sonat conscriptionem has been added by
Er.
975-976 in hac... venit Ps. Ascon.: "in syn-
graphis etiam contra fidem veritatis pactio
convenit" (convenit Stangl: venit codd.).
978 Ps. Aseon. loe. eit.
3679
980 Anth. Pal. V, 256, 3.
982 in comoedia Ter. Eun. 49.
984 Hor. Epod. 15, 12-16 (985 virist; 988
offensi: offensae v.I. ).
985 Nam si quid in Flaeeo viri est,
Non feret assiduas potiori te dare noetes,
Et quaeret iratus parem,
Nee semel o./fensae eedet eonstantia formae,
Si certus intrarit dolor.
990 In epigrammate queritur amans hoc dictum falso iactari vulgo, quod ipse ab
arnica exclusus non sine conuicio, quum iurasset se toto anno non rediturum ad
illam, postridie diluculo supplex ad earn redierit. Carmen sic habet:
"Y~p~c; ZpuYUlc.; ZAucrEl f.LrX.'t'"f/v 8aE f.Lu8oc.; &Aii't'rx~'
"Y~p~c; Ef.L~V Ep~8E~ f.LiiAAOV EPU)f.Lrxv~1Jv, id est
995 Falsum est quod iaetant: Iniuria soluit amores,
Morbum quippe meum prouocat ilia magis.
In genere tamen verum est officiis mutuis ali beneuolentiam, iniuriis extingui.
[H] DISERTE SALTARE
Cornelius Tacitus in Dialogo de oratoribus significat hoc conuicium fuisse vulgo
1000 iactatum in oratores suorum temporum, qui lasciuia verborum et leuitate senten-
tiarum licentiaque compositionis histrionales modos exprimebant atque adeo lau-
dis et gloriae ingeniique loco iactabant saltari cantarique commentarios suos: ora-
tores temere dicere, histriones diserte saltare. Argutia dicti in hoc sita est: oratores
histrionice dicebant, quod illis erat indecorum, histriones ad oratorum actionem
sese accommodabant; ita factum est vt illi peius dicerent, hi saltarent melius.
Histrionum est saltare, oratorum dicere, quod qui perite faeiunt diserti vocantur.
locus autem duo diuersa coniunxit.
[H] QVOD PVLCHRVM, IDEM AMICVM
To xrxAov cp~AOVl id est Quod pulehrum amicum. Inter prouerbia conciliantium
10 amicitiam refertur et hoc apud Platonem in Lyside: Ked XWaUVEUE~ xrx't'rX 't'~v
&px.rx~rxv 7trxpmf.L~rxv 't'o xrxAov cp~AOV dvrx~, id est Ac propemodum apparet iuxta vetus
prouerbium quod pulehrum est amieum esse. Qui commodi gratia amat non amat
LB Ill8 vere, sed quod Ipulchrum est per se amatur. Vnde Aristoteles percontanti qui fie-
ret vt libentius colloqueremur cum formosis quam cum deformibus, respondit
15 earn percontationem esse caecorum. Nihil autem virtute pulchrius eoque nec
amabilius quicquam.
[H] MORTVO LEONI ET LEPORES INSVLTANT
Extat epigramma Graecum, cuius argumentum sumptum est ex Homericae Ilia-
dos X.l vbi Hectorem ab Achille iam interfectum eircumsistunt Graeei mortuo
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'A.AAo~ S€ 1tEptSpatL0\l vIEc; J\x.a~wv,
at xat e'Yj~O'av'to <pu~v xat dSoc; &Y'1j'tO\l
"Ex't"opoc;' ouS' &pa or 't"~c; &vou't"'Yj't"t yE 1tapEO''t"'1j,
At reliqui aecurrunt Graii cinguntque eadauer
Hectoris, eximiam speciem flrmamque stupentes,
Nee tamen astitit exanimi sine vulnere quisquam.
Ac paulo post:
~Ilc; &pa 't"~c; Er7tEO'XE xat ou't"~O'aO'xE 7tapexO''t"rLC;,




BrLAAE't"E: vuv tLE't"a 1t6't"tL0\l Ef.LO\l ~Ef.Lac;, &'t"'t"~ xext exu't"ot
NEXPOU O'wf.Lex AEOV't"OC; z<pu~pi~oum Aexywoi, id est
Nunc telis petitote meum post fata cadauer:
35 Audet vellepus exanimi insultare leoni.
Dictum est alias de his qui mordent mortuos, cum laruis luctantur et cum vmbris
depugnant.
[H] LINGVA NON REDARGVTA
Plato in Theaeteto: J\'t"rLP, ~c; SmXE\I, zav o't"~ 80''t"~v, EUp~1tt~E~6v 't"~ ~Uf.L~~(JE't"ex!.· ~
40 f.LEV yAW't'tex &VEAE:yX't"OC; ~!J-~v 8(J't"ex~, ~ 3E <pp~v OUX &VEAEyX't"OC;, id est At, vt videtur,
1000 suorum H /: ex suo corr. MS.
2 suos: oratores H /: suos, histriones [sed histri-
ones del] oratores MS.
6-7 Histrionum... coniunxir H 1: om. MS.
12-16 Qui ... quicquam H I: om. MS.
23 (1)~(JO<VTO MS: 6v~ac<vTOt; H 1; <pu~v H 1: ex
990 epigrammate Anth. Pal. loco cir.
3680
999 Tac. Dial. or. 26, 2-3 (3 tenere Lipsius:
temere codd.).
3681
9 Plato Lys. 216 C.
10 Plato loco cit.
13 Aristot., quoted by Diog. Laert. V, 20. Er.
has included the same passage in Apophth.
VII, Aristoteles 21, LB IV, 339 A, where he
notes: "Caecus enim non semit formae ille-
cebram, nihilo magis quam colorum gra-
<pU1JV corr. MS.
27 Nee tamen astitit H {abstitit I}; Nee stat
{sed stat del.} tamen adstabat {sed adsrabar
del] ascitir MS; astitit scripsi cum MS et H.
30 hoc 1: haec MS H.
36-37 Dictum ... depugnanr H 1; om. MS.
tiam." Cf. Adag. 793 (Vel caeco apparear).
3682
18 epigramma Anth. Pal XVI, 4. Horn. Il.
XXII, 369-371 and 375.
21 Horn. loc. cit.
31 Anth. Pal loco dt.
36 alias Adag. 154 (Iugulare mortuos), 2541
(Mortui non mordem), 3548 (~X~O<f.l.C<XELV).
3683
39 Plato Theaet. 154 d (€&v &7tOXP~V{] OT~; 40 f.l.E:V
y<Xp yI-W1"1"C<).
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si posse responderis, Euripideum quiddam nobis accidet: lingua quidem nobis erit
irredarguta, mens autem non erit irredarguta. In eos quadrat qui rationibus
conuicti non cedunt tamen, sed tergiuersantur rec1amantes aduersus suam ipso-
rum conscientiam.
45 [H] PVGNO TENERE
l\.7tpt~ 1"rl~V xspo~v Arl~€aerl~, id est pugno stringere dicitur quod ipso contactu sen-
titur. Sic Plato in Theaeteto: O~ OUaEV &'AAO 0~6~EVO~ sIvrl~ ~ 06 &',1 auV(.t}v1"rl~ &.7tpt~
1"rli'v xspoi'v Aex~Ecrerl~, id est Qui nihil esse putant quicquid non possint strictim
manibus apprehendere. Loquitur de his qui non existimant quicquam esse in
50 rerum natura praeter res corporeas et sensibus expositas: actiones, generationes et
huius generis alia quae intellectu, non sensibus percipiuntur, existimant esse
inania vocabula. Talis visus est Platoni Diogenes, qui dicebat se cyathos et men-
sas videre, cyathitates ac menseitates quas Plato commemorabat, non videre. Sed
vicissim audiuit: 'Nimirum oculos, quibus cyathi et mensae videntur, habes; men-
55 tem, qua cyatheitates ac menseitates cernuntur, non habes. ' Tarn crassum ingenio-
rum genus Plato veluti prophanum a philosophiae mysteriis iubet arceri. Verius
enim sunt quae non videntur quam quae videntur et certius ea scimus quae
ratione colligimus quam quae manibus contrectamus. Sensuum enim iudicium
fallax est.





Ou 7trlykuc;, id est haud firmiter, Plato in Theaeteto miror quamobrem prouerbii
loco retulerit, nisi forte ob metaphoram duriusculam 7trlytwc; addidit wc; CPrlcr~v.
Agit enim illic Socrates de his quae suapte natura firma non sunt, sed aliis adhe-
rentia reciprocis motibus variantur, vt sint aut non sint, velut album et nigrum,
agens et patiens. Locus sic habet: KCXt 7trY.V1"CX 1"0',1 WJ1"OV 1"p617tOV U7tOA"tJ7t1"€OV, CXU1"O
~E:V :Kex1"' CXU1"O ~"tJaE:V sIvex~, (j a~ :KCXt 1"61"S EAEYO~SV, EV ae: 7tpOC; f1.AA"tJACX o!-l~Al~ 7trY.V1"CX
ylyvscreex~ XCXt 7trlV1"oi'cx &'7t0 Tijc; :KW~crswc;, E7tSt XCXt 1"0 7tOWUV slvexl1"~ :Krlt 1"0 7trY.crxov
CXU1"WV E7tt €VOC; vo11crex~, wc; CPrlcr~v, OUX sIVrl~ 7texyiwc;, id est Atque ad eundem
modum de reliquis sentiendum est, vnumquodque per se nihil esse, quod sane et
tum dicebamus, sed in mutua inter se congressu omnia fieri et omnifaria, videlicet a
motu. Quandoquidem et agens esse aliquid et patiens, vnumquodque per se intelli-
gere, sicut aiunt solide: non possumus. Aristoteles libro Rhetoricorum ii. ait senes
ob rerum experientiam semper addubitare neque quicquam asseuerare, sed omni-
bus dictis addere rawe; Xrlt 1"rY.xex, id est forte et forsitan, 7trlylwc; aE: ouaEv, id est
nihilfixe. nrY.ywv Graecis dicitur quod compactum est, a 7t~yw, quod est figo siue
compingo; inde 7tcxytwc; pro solide et certo. Accidentia quodammodo fluunt, sub-
stantia solida est, et eorum quae dicuntur ad aliquid ratio pendet aliunde. Patris
enim ratio perit, patri si moriatur filius, quum nihil secius subsistat patris sub-
stantia.
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80 Quin et Latinis res soli dicuntur bona immobilia, et a 'solo' 'solidum' dicitur
quod integrum est et compactum. Id Osci solum vacant pro toto. Iuuenalis:
Nobilitas sola est atque vnica virtus.
Sic hanc vocem frequenter vsurpat diuus Hieronymus. Hinc Sextus Pompeius
Festus dicta putat soliferrea tela quae tota ferrea sunt, et hominem solertem, quod
85 omneis arteis calleat, et solemne quod omnibus annis fit. Indidem et terram solum
dicimus, quod fixa sit et compacta, non profluens aeris et aquarum more. Huic
contrarium est quod habet M. Tullius libro De finibus secunda: Quae dici eadem
de caeteris virtutibus possent, quarum omnium jitndamenta vos in vna voluptate tan-
quam in aqua ponitis. Vox a Graecis deducta videtur, 5).ov, et aspiratione versa in
90 s, 'solum'.
42-44 In ... conscientiam H I: om. MS.
46 Xe:pOLV H I: Xe:pe:LV MS.
48 Xe:pOLV H I: Xe:pELV MS; quicquid H I:
quidquid MS.
52 Platoni H I: om. MS; & H I: ac MS.
54 & HI: acMS.
56-59 Verius ... est H I: om. MS.
61 Theaeteto HI: Theaeto MS.
62 duriusculam H I: add. MS.
63 firma H I: om. MS.
3684
46 Plato Theaet. 155 e (TOLV).
52-55 Talis . .. habes Diog. Laert. VI, 53. See
Apophth. Ill, Diogenes 124, LB IV; 183 F;
there Er. adds the following comment,
intended for the scholastic logicians: "sunt et
hodie qui forteitatibus [sorteitatibus ed.] et
ecceitatibus sibi videntur acuti."
56 Plato loco cit.
3685
61 Plato Theaet. 157 a.
65 Plato loco cit. (66 E:V oe Tij repot;).
69-70 et tum dicebamus Plato: xcd TOTe: E:Ae-
Y0!J.EV. The error "ego et tu" (H 1) must have
originated from a misreading of "et tu" (MS),
presumably by Er.' secretary, who may also
be held responsible for the addition of "ego".
72 Aristot. Rhet. 11, 13, 1-2.
75 II&yLOv a 7t~yCJ) The derivation is correct,
even though the form re~yw is not attested;
Er. is thinking of re~y-vu!J.~'
76-79 Accidentia ... substantia By this observa-
tion Er. intends to clarifY the passage from
Plato (11. 65-68). For the concepts accidentia
and substantia see R.J. Deferrari et al., A Lexi-
con o/St. Thomas Aquinas, Baltimore, 1948, S.v.
80-90 Quin et Latinis etc. Er.' rather confusing
argument centers on the words 'solidus',
'solus', and 'solum' (soil). He claims that
64 aut non sint H I: aut non sunt MS.
65 Locus sic habet H I: om. MS.
66 XOCT' OCUTO H I: XOC8&UTO MS.
69 vnumquodque HI: ipsum quidem MS.
69-70 et turn MS: ego et tu H I; videlicet MS
H: udielicet I.
71 vnumquodque H I: de singulis MS.
72 solide non possumus H I: non esse solide
MS.
75-90 rr&y~ov ... solum H I: om. MS.
these words are cognate. Having defined the
literal sense of 7t&yLOC; (firm, fixed) as
'solidus' (11. 61-76), he now argues that these
words are equivalent even from an etymolog-
ical point of view, inasmuch as 'solidus'
derives from 'solum' (soil). He owes this ety-
~ology to an ent7 in ~estus,}n whi,~h he
mcorrectly reads solum for soIlurn. He
then asserts, drawing on the same entry, that
the adjective 'solus' (alone) is sometimes
used in the sense of 'totus'. He connects this
usage with 'solum' (soil, that is, fixed and
compact), which in his view derives from
8AOV, the Greek equivalent of 'totum' .
80 (res soli' dicuntur bona immobilia Dig. VII,
I, 7; XIII, 3, I; XXIV; I, 55; XLIII, 16, I, 32.
81 Id Osci... toto Fest. p. 372 Lindsay "soIlum
( !) Osce totum et solidum significat."
luv. 8, 20.
83 Sic ... Hieronymus In Epist. 14, 2 Er. read
"So/um pietatis genus est in hac re esse
crudelem." In his scholia on Jerome he pro-
poses the correction "Solidum"; see Hier.
Opera, Basel, 1524, I, pp. 5-6. I owe this ref-
erence to U. Dill.
Fest. p. 372 (84 solliferria; sollers).
85 solemne ... fit Fest. pp. 384-386 (sollemne).
87 Cic. Fin. 11, 22, 72 (88 possunt; in volup-
tate).
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[HJ AVf ABI AVf EXVERE!
ADAGIA 3686-3688
3686
Plato in Theaeteto significat apud Lacedaemonios hunc fuisse morem, vt in
publicis certaminibus neminem cogerent ad congressum, sed legem edicebant ~
rX7nEVCU ~ &7tOaUVE:crea~, id est aut abire aut exui. Graecis autem &7toouve:aea~
95 dicuntur qui se parant certamini, quod campestriati luctarentur olim, caetera
nudi. Vnde haec ipsa vox &7tOOUVE:crea~, quoties transfenur ad rem animi, velut ad
disputandum aut repugnandum carni, prouerbii vim habet. Ita frequenter vsur-
pat diuus Chrysostomus ac diuus Basilius. Simile est id quod alibi dicitur Aut
bibat aut abeat.
100 [HJ CRISONEM HIMERAEVM PRAECVRRERE
Prodigiosa celeritas Crisonis videtur locum dedisse prouerbio. Sic enim Socrates
apud Platonem in Protagora, rogatus vt institutam cum Protagora disputationem
perageret: BOUAO~f.L'YJV &v xapl~E:(jeal (jO~, E:L !-L0U ouva'r& oEmo' vuv os E(j'r~V &a7tE:p
&.V e:l oEo~6 f.L0U Kpl(j(Ov~ 'rep (If.LE:pa[ep Opo[.LE:~ ,bq.L&~ov'r~ ~7tE:crea~, ~ 'rWV OOA~XO-
105 op6[.Lwv 'rep ~ 'rwv ~[.LE:poop6[.L(Uv a~aeE:~V 'rE: xat E7tE:aea~, id est Optarim quidem tibi
morem gerere, si quod petis meae facultatis esset. Nunc perinde est ac si me roges vt
Crisonem Himeraeum, insignem cursorem, sequar aut dolichodromon quempiam aut
hemerodromon perpetuo aequem cursu sequarque. Himera Siciliae ciuitas est, quan-
quam eiusdem nominis est altera in Mrica. Vnde Crison dictus est Himeraeus,
110 celeritate currendi celebris, qualem refert libro septimo Plinius fuisse Philippidem
et Canistium Lacedaemonium cumque his Philonidem, Alexandri Magni curso-
rem. Dolichodromi dicebantur qui perpetuo impetu duodecim stadia decurre-
bant, hemerodromi qui totum diem a mane vsque ad vesperam citra respiratio-
nem currebant. Plinius scribit puerum nouem natum annos a meridie vsque ad
I15 vesperam continuasse cursum. Vnde Graeci poetae solem appellant ~f.LE:poop6!-Lov,
quod singulis diebus cursum suum peragat, quasi vero noctu requiescat in diuer-
sorio Thetidis.
[HJ CHARADRION IMITANS 3688
X(Xpaop~ov f.L~!.Lou!.LE:VO~, id est charadrion imitans, dici solitum de dissimulante ac
120 rem vtilem occultante. Suidas refert hunc senarium scazontem ex Hipponacte:
LB 1120 Kat [.L~v XaAU1t'rE:~ !.Lwv xap(Xop~ov 7tE:pva~;1
Et num charadrion, quaeso, venditor caelat?
Item Aristophanes in Auibus:
id est
'J\AAW~ rip' o{)7tW~, w~ e:mx', d~ 'r~v A6X[.L'YJv
125 )E(.l~&c; E7tW~e: xapaop~ov f.L~f.L0Uf.LE:VO~, id est
Alioqui vpupa, vt videtur, saltum ingressa abdidit sese, charadrion imitans. Quo
loco interpres fere cum Suida consentiens narrat huie aui vim inesse medicam, vt
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illius aspectu facile sanentur qui laborant ictero siue regio morbo eamque ob cau-
sam qui vendunt occultant earn, ne licitator remedium sentiat priusquam emerit.
130 Addit earn auem mutare colorem ad similitudinem eorum quibus admouetur;
non deesse tamen qui sentiant non aspectum, sed esum auis habere remedium.
Vocem autem distingui accentu, nam si pronuncies vltima acuta Xocpocap~6v decla-
94, 96 cl1toSUve:cr6ocL H I: cl1toSUe:cr6ocL MS.
95 dicuntur H I: om. MS.
97-98 Ita ... Basilius H I: om. MS.
100 Himeraeum H I: Imeraeum MS.
102 institutarn H I: ex institutas corr. MS.
103 ~oUAoi[1.YJv MS: ~oUAoi[1.LV H 1.
108 aequem cursu sequarque H I: equare cursu
sequique MS.
3686
92 Plato Theaet. 169 a-b (94 cl1toSUe:cr6ocL).
95 campestriati 'clothed with an apron'; Aug.
Civ. XIV, 17·
97-98 frequenter ... Basilius Chrys. uses cl1to3u-
VOCL in a metaphorical sense in e.g. De sacer-
dotio 3, IQ, se 272, p. 180, 11. 198 f.: xoc6&.1te:p
Lf.L&.'t'LOV 't"~v ~pe:f.Liocv cl7to3uVOCL; 6, 13, p. 356, ll.
16 f.: 't"0 crWf.LOC r:X7tOSUVTOC. Basil.: e.g. Hom. de
gratiarum actione 3, Migne PG 31, 224 b: bet
't"0 't"ij<; e:ucre:~doc.::; cr't"&.3LOV cl1tOSUV't"OC. Regulae
fusius tractatae, prooem. 2, Migne PG 31, 892
c; Enarr. in proph. Isaiam, prooem., Migne
PG 30, 120 b: &7t03ue:cr6OCL f.Ltv 't"QV 7tOCAOCLbV
ocv6pw7tov. See also Larnpe, S.V. cl7t036w.
98 alibi Adag. 947 (Aut bibat aut abear).
3687
102 Plato Prot. 335 e.
108-109 Himera... Africa Steph. Byz. 'If.LEpoc.
IIO Plin. Nat. VII, 84 (Ill Anystis: canistius
v.l.).
II2 Dolichodromi... decurrebant Suid. 36ALX0'::;
1339·
ll3-II4 hemerodromi... currebant Liv. XXXI,
24,4·
II4 Plin. Nat. VII, 84.
II5 Graeci... ~[1.e:po3p6[1.ov Hesych. ~f.Le:po3p6­
[1.0'::; 468 Latte: r:XAAYJYOPLXWC; 0 ~ALOC;.
n6-II7 diuersorio Thetidis Er. means the
Ocean; see Hesych. 0E't"L<; 419 Latte: ~ f.L~'t"YJP
'AXLAAEWC;. xoc~ ~ 6&'Aocacra:.
3688 Most materials are taken from
Brassicanus, Prov. 91 (Vita charadrii).
1I9-122 Xa:pOC3pLOV ..• caelat? The expression,
its explanation as well as the line of Hip-
ponax have been taken from the entry
Xa:pOC3pL6<; 90 in Suidas. There XOCpOC3pLbV
IQ9 altera H I: om. MS.
III cumque his H I: et MS.
II5 Graed poetae H I: gred poaete MS.
123-127 Item ... consentiens H I: add. MS.
126 charadrion H I: charadrium MS.
127 narrat H I: ex Narrant corr. MS.
128 siue regio H I: om. MS.
[1.L[1.0U[1.e:VOC; is said to be a 1tocpOL[1.ioc... e:m
't"6)v &7tOXPU7t't"0f.LEVWV. The XOCpOC3pL6c;, a bird
of uncertain identity according to n.w
Thompson (A Glossary of Greek Birds,
Oxford, 1895, pp. 185 f.) and E.R. Dodds
(see his commentary on Plato Gorg., 494 b
6), has been identified as the stone curlew by
N. Dunbar in her commentary on Aristo-
phanes' Birds (Oxford, 1995), p. 226. For the
ancient belief concerning its healing power
see also J. Huizinga, ltttn den vogel charadrius,
in: Verzamelde werken, I, Haarlem, 1948, pp.
173-187.
120 Suid. loco cit., where 7te:pv~c; is the correct
reading. Er., who takes the final word of the
line to be a participle, translates venditor
instead of 'vendis'. Hipponax, fr. 55 Degani,
fr. 52 West I, pp. 124 f.
123, ~istofh~ Av. ~65 \ f. ~12~ o67t~y;~ EC;; 125
e:0'~a:<; e:1t<p~e:: e:[1.~oc<; e:7tcp~e: [€7tW~e: v.l.]
schol.). See Dunbar's commentary ad loc.,
who proposes *E7t67tw~e:: (the hoopoe) "cried
hoo-poo.
126 abdidit sese Er.' interpretation of XiXpoc3pLOV
[1.Lf.LOU[1.e:voc; as 'going into hiding' is in itself
correct and in accordance with both Suidas
and the scholia on Aristophanes. However,
his translation of E1tW~e: ('whooped, cried', as
scholium 266 a suggests) as 'went into hid-
ing' is erroneous, even though it is supported
by one of the scholia (see 266 a, where
ExPU1tT€TO is given as an alternative explana-
tion).




rari auem, si penultima acuta Xtlpaopw'J, diminutiuum a xaptloptl, significari
voraginem siue terrae hiatum, quod in hunc delabens aqua melodiam quandam
135 reddere videtur. Tantum ex his quae indiligenter a Suida sunt congesta tradere
licuit. Meminit huius auis et alias Comicus in eadem fabula:
"Yowp Eep6pou'J xa"rw8E:'J d~ "rO'J aEptl
at XtlptlOpWL, id est Aquam ex imo portabant in aerem charadrii.
Interpres addit aui nomen inditum, quod in voraginibus gaudeat versari. Socrates
140 apud Platonem in Gorgia, quum Callinicen eo pellexisset vt fateretur beatam
vitam non esse sitam in copia rerum, sed in perpetuo influxu - nam qui satur est
aut non sitit, quoniam nec molestiam sentit nec voluptatem, lapidis more viuit
potius quam hominis - ita subiicit: XtlP~OPWU "r~'JCX cx6 cru ~~o'J AEYE:L~, aAA' ou
'JE:XPOU ouoE AWOU: Rursus tu charadrii quandam narras vitam, non mortui lapi-
145 disue. Marsilius venit auem, quum Socrates videatur sentire de voragine, in quam
quum perpetuo decurrat aqua, nunquam tamen expletur; nisi forte charadrius
auis est de numero voracium, quemadmodum et larus, vt hinc nomen inuenerit,
a 'charadra' ductum.
[H] QVANTVM PEDIBVS POTES
150 Socrates in Gorgia Platonis ita loquitur: ~weppocru'J'f)'J fLE'J O~WX"rEO'J X~~ acrX'f)"rEo'J,
aXOAcxaLCX'J OE: epE:UX"rEO'J w~ gXE:~ 7tOO&}'J ~Xtlcr"ro~ ~fL&}'J, id est Temperantiam quidem
sectari atque exercere oportet, contra intemperantiam fugere quantum quisque nos-
trum pedibus valet.
Id quo longius transfenur a rebus corporeis, hoc magis accedit ad prouerbium
155 celeritatis. Quod in corpore sunt pedes, hoc in animo sunt affectus, quibus expe-
timus aliquid aut refugimus.
[H] VASIS INSTAR
1\.YYE:~OU OLX'f)'J, id est vasis instar loqui dieitur qui, quum ob imperitiam ex se
nihil possit adferre, ab aliis audita profert. Fons ex se liquorem habet, vas, ni
160 aliunde infuderis, siccum est. Homines autem qui vacant eruditione per aures
implentur. Socrates in Phaedro Platonis: '!O"r~ fLE:V o6'J 7tiXpa '1'E: BfLtlU'1'OU OUOE:'J
tlu"r&}'J E'J'JE:'J61Jxcx, E:l) o[Otl, aU'JE:~ow~ EfLcxu"r4} atJ-cx8dcx'J. Ae:l7te:'1'tl~ o~, o[tJ-cx~, E~ aAAo-
'1'p~w'J 7to8E:'J 'JtlfLa-rw'J o~a -r1i'~ axo1i'~ 7tE:7tA1JP&}a8~~ fLE:, OLX'f)'J &yydou, id est Nihil
horum ex me ipso excogitaui, fateor, imperitiae mihi conscius. Superest igitur, opinor,
165 vt alicunde ex alienis fluentis per aures fuerim impletus, instar vasis.
[H] VT LVPVS OVEM
(n~ A0XO~ ap'Jtl ep~AE:I, id est Vt lupus ouem amat qui sui commodi gratia simulat
amorem. Nam is vulgo dicitur amor, quum reuera sit odium. Iuuenis enim quum
puellam venatur, vt illi pudicitiam, thesaurum incomparabilem, eripiat, vt pro
ADAGIA IVvii.89-91 123
LB II21 honesta fama turpi rumore traducat, vt parentibus, amlcls ac bonis omnilbus
171 inuisam reddat, denique vt, quod est omnium charissimum, bonam mentem eri-
piat - quaeso, quid deterius hostis faciat hosti? Socrates citat carmen in Phaedro
veluti populari vsu iactatum:
180
(Qc; AUXQ~ &pvcx ~~AQU(J' wc; 7tcx'rocx ~~AQUmV EPCX(J'1"CX~,
Vt lupi ouesJ ita amat puerum vesanus amator.
Maro:
Torua leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam,
Florentem cytisum sequitur lasciua capella.
Et Horatius:
Non ego te tigris vt aspera
Getulusue leo frangere persequor.
id est
133 auem H I: autem MS.
133 diminutiuum a X&pocapoc H I: add. MS.
135 sunt congesta H I: ex congesta sunt corr.
MS.
136-139 Meminit ... versari H I: add. MS.
137 &epoc MS: &Epa H 1.
138 xocpocSp~ol scripsi: xapck8p~o~ MS H I; id
est ... charadrii H I: om. MS.
139 in voraginibus H I: in charadris hoc est in
voraginibus MS.
147 et H I: est MS.
133 penultima Probably a mistake for 'ante-
penultima'. - Er. writes incorrectly x&pa8pa
(for :x.ocp&8pa).
134-135 quod... videtur Suidas suggests that the
words :x.ocpaSp~6c; (a bird) and xap&Spa
(mountain-stream) are etymologically
related, since both are 'melodious'.
136 Aristoph. Av. II40 f. (137 8' ecp6pouv; ec;).
139 Schol. ad loe. (II4I).
Soer., quoted by Plato Gorg. 494 b.
140 Callinicen Not Callinices, but Callicles.
145 Marsilius Ficino translates the passage as
follows: "Charadrii avis tu rursus vitam dicis,
non autem mortui aut lapidis" (from the
Lyon 1557 edition, p. 247 a).
quum Socrates... voragine But Socrates refers
to the bird (xocpa8p~6c;), which was appar-
ently said to be very greedy, not to a chasm
or mountain-stream (Xap&apoc); see a
scholium ad loc., p. 157 Greene: xapaSp~oc;
opv~~ T~C; &c; &/-Loc .0 ea(:He:~v Ex.x.pl\le:~. Hence,
IS0 flEV HI: 8 [sed adel.] flEV MS.
152 exercere H I: exercerere MS.
154 Id H I: ex Hoc corr. MS.
155-156 Quod ... refugimus H I: om. MS.
160 infuderis H I: ex infunderis corr. MS.
162 evvEv61Jx.a H I: ex EVVEW61Jx.oc corr. MS.
171 est H I: add. MS.
172 dtat ... Phaedro H I: in phaedro citat car-
men MS.
173 populari H I: ex propulari corr. MS.
174-181 id est ... persequor H I: om. MS.
Fidno's translation "charadrii avis" IS cor-
rect.
147 inuenerit The subject is charadrius.
larus For this greedy bird see Adag. II33
(Lams) and 1948 (Larus hians).
148 a charadra'ductum See 1. 139.
3689 The same quotation appears also in
Brassicanus, Prov. 90 (Quantum pedes nostd
possunt).
IS0 Plato Gorg. 507 d.
3690
158 Plato Phaedr. 235 d.
161 Plato loco cit. (c-d) (1tapck ye:; 162 &/-Loc6locv).
3691
167 Plato Phaedr. 241 d.
172 Plato loe. cit. (174 &pvac; &yom&mv: &pVIX
cp~Aoumv v.l.). In a scholium ad loco (p. 78
Greene) the passage is characterized as
proverbial.
176 Verg. Eel. n, 63 £
179 Hor. Carm. I, 23, 9 £
124
[HJ IN NAVIBVS EDVCATVS
'Ev vYlucr~v 1'EOpa[.L[.LEvoc;, id est in nauibus educatus, dicebatur qui rudis esset et
alienus a moribus liberalibus sensuque communi. Solet enim fere nauticum
185 genus suo elemento respondere, quod a ciuilium hominum commercio submo-
turn viuat. Ita Plato in Phaedro: flwc; oux &'.1 OrE~ atJ1'OV ~YEi'crOa~ &XOUE~V EV vaucrl
7tOU 1'EOpa[.L[.LEvcuv; id est An non putas illum existimaturum sese audire homines in
nauibus alicubi educatos? Plautus in Cistellaria mores agrestes appellat maritimos,
imo potius inconstantes, quod mare vicibus aestuariis accedat recedatque. Plauti
190 verba sic habent: Ita me Amor lapsum animi ludificat7 fugat7 agit7 appetit7 raptat7
retinet, iactat7 largitu1; quod dat non dat7 deludit. Modo quod suasit dissuadet7 quod
dissuasit id ostentat. Maritumis moribus mecum experitur: ita meum frangit aman-
tem animum.
[HJ QVOD VTILE HONESTVM
195 To [.LEV WqJEA~[.LOV xaA6v, 1'0 OE ~Aa~Epov a~crxp6v, id est Quod vtile est honestum est7
quod autem noxium turpe. Hoc Plato De republica quinto refert quasi vulgo iac-
tatum: K&.AA~<J1'a yap o~ 1'OU1'O xed A€YE1'a~ xa~ AEAE~ETa~, (h~ TO [.LEV WqJEA~[.LOV
xaA6v, 1'0 OE ~Aa~Epov a~crxp6v, id est Nam pulcherrime profecto hoc et dicitur et
dicetu1; quod vtile est, id esse honestum7 quod noxium, id esse turpe. Agit enim illic
200 de foeminis ad omnia masculorum munia pariter vocandis, si modo reperiantur
aeque vtiles reipublicae. Vult igitur illarum corpora nudari ciuitatis custodibus et,
si videantur habiles, vna cum masculis publicitus exerceri. Vehementer autem
contemnit illos qui rideant nudata foeminarum corpora modo ob reipublicae
commodum. Dubitat et M. Tullius an turpe sit viro bono nudum saltare in foro,
205 si liceat eiusmodi saltatione seruare rempublicam. Sed hominum vulgus inuertit
sententiam, honestum esse quicquid est vtile, quum philosophis nihil sit vtile nisi
quod honestum est.
[IJ MAGIS QVAM SOL HERACLITI
Qui sine spe reparationis deficiunt, eos Socrates apud Platonem De republica
210 libro vi. [.La.AAOV 1'OU ~HpaXAE~1'E:lou ~Alou &1tocr~€Vvucrea~, hoc est magis ipso Hera-
cliti sole extingui dixit. Agit illic de senibus, qui ad perdiscendas philosophiae dif-
ficultates idonei non sunt, in adolescentia defatigati. Heraclitus enim existimauit
solem scaphae speciem habere eiusque lumen deficere, quoties cauum ad super-
iora vertitur, sed rursus fieri lucidum, postquam inuertitur. Non dissimile som-
215 nium de sole prodidit Xenophanes, qui putauit eum in occasu perire, sed exortu
nouum fieri solem. At senes nunquam renouantur ad vigorem iuuenilem. Huc
allusisse videtur Horatius in Odis:
Damna tamen celeres reparant coelestia lunae:
Nos vbi decidimus et caetera.
220 [H] COENVM BARBARICVM
125
B6p~opoc;; ~ClP~Clp~x6c;;, id est coenum barbaricum, pro vehementi stupore mentis
apud Platonem libro De republica ii. ponitur. Laudat enim illic dialecticam, quae
sola mentem ignorantiae immersam erigit attollitque a vulgaribus opinionibus ad
solidam veri cognitionem. KCl~ 1'4) o'rn, inquit, EV ~op~6pqJ ~!Xp~!Xp~x4) '!~v~ 1'0 '!1j'c;;
225 ~UX1)C;; Ofl[.L!X X!X'!OplDpUy[.L€VOV ~P€fl!X EAX€~ X!X~ &v&y€~ rlVlD, id est Ac re vera barba-
rico quodam coeno demersum animi oculum paulatim trahit subuehitque sursum.
'Barbarus' a 'borboro' per contemptum dictum videtur.[
LB 1122 [H] NON E QVERCV AYr SAXO
Oux EX apuoc;; ~ EX 7t€'!P!Xc;; , id est non e quercu saxoue, quum significamus non
230 constare materia externa, sed ex animi virtutibus. Veluti vulgus 'ciuitatem' appel-
184 sensuque communi H I: add MS.
186 l,/lxucrL H I: 'JlXh·"I)c; MS.
188-193 Plautus ... animum H I: om. MS.
196 quasi vulgo H I: quasi vox [sed vox del.]
vulgoMS.
205 si H I: ex modo si corr. MS.
205-207 Sed ... est H I: om. MS.
208-219 Magis... et caetera I: Extinguitur
magis quam Heraeliti sol. O'~t'J'JUTIX~ fliiAAO'J
TOU ~P(xXAE~Tdou ~ALOU, id est extinguitur
magis quam sol Heraeliti. Apparet Heracli-
turn scripsisse solem quum occidit,
Oceanoque mergitur, non aliter quam ignem
extingui, sed eundem sub exortum redac-
cendi. Plato libro de republica 6. disputans
3692 After Brassicanus, Prov. I15 (In na-
vibus nutritus).
183 Plat. Phaedr. 243 c.
186 Plato loco cit. (IXUTO'J; 'JIXUTIX~C;).
188 Plaut. Cist. 215 ff. This fragment of a can-
ticum is printed as prose in Hand 1. It is also
quoted in Adag. 3529 (Maritimi mores), ll.
372-376; see n. ad loc.
189 mare... recedatque See Adag. 2569 (Fortuna
aestuaria), ASD 11, 6, p. 376, ll. 665 f "Quem-
admodum autem mare habet accessus ac
recessus aestuarios, ita nihil est in rebus
humanis perpetuum."
3693
195 Plato Rep. V, 6, 457 b.
204 Cic. Off Ill, 24, 93.
3694
209 _Plato Ret.VI, I1, 498, a &;~cr~tWU'JTIX~ noAU
fLIXAAO'J TOU HPIXXAE~TEWU "l)AWU.
212-216 Heraclitus... fieri sofem After a
eos qui primos annos extemis negotiis con-
triuerunt, vbi iam senes sese ad disserendi
philosophiaeque studium contulerunt,
frigere plerosque, frustraque niti. &1t'oO'~e'J­
'JU'J't'IX~ inquit, nOAU fLiiAAO'J TOU ~PIXXAE~Tdou
~ALOU, ;)O'O'J ai5e~c; OUX E~ci.nTo'JTa~, id est hoc
magis extinguuntur quam Heraeliti sol, quod
non redaccenduntur MS H. Adiunxit H
verba haec: Ab occasu solis expectatur exor-
tus, a senectute non est reditus ad iuuen-
tutem.
223 ignorantiae H I: ceno ignorantiae MS.
225 xIXTopwpuYfLe'Jo'J H I: xaT- ex xap- corr.
MS.
227 Barbarus ... videtur H I: om. MS.
scholium ad loc., pp. 240 f. Greene. See also
Herael., pp. 267 £[ Kirk.
215 Xenophanes See fr. 41 Diels I, p. 125.
217 Hor. Carm. IV, 7, 13 f.
3695
221 Plato Rep. VII (!), 14, 533 d, also quoted in
Adag. I020 (Barbarus ex triuio ).
3696
229 Plato Rep. VIII, 2, 544 d.
230--233 vulgus... consensus Ordinary people,
when using 'ciuitas' and 'ecelesia', have out-
ward, material structures in mind, buildings
that is, whereas in fact they ought to be
aware of the true meanings of these words,
namely, 'community based on the moral
qualities of its members' and 'the consensus
of all Christian believers'. Er.' censure is to
be understood in a moral sense and not as a
linguistic observation. It is the theologian
speaking here, not the grammarian. Er. him-
126
lat muros ac domos e lapidibus lignisque constructas, 'ecclesiam' appelIat struc-
turam simili materia congestam, quum re vera ciuitas constet hominum moribus
et ecclesia sit animorum in vera religione consensus. Plato libro De republica
viii.: "H ore:~ EX opu6c; 1to6e:'J ~ EX 1ts-rpocc; -r~c; 1toA~-rdocc; y~yve:cr6oc~, &AA' oUX~ EX -rwv
235 ~6wv -rwv E'J -roc'i:'C; 1t6Ae:(H'J; id est An existimas e quercu qualibet aut e saxo respubli-
cas fieri ac non potius ex moribus eorum qui in ciuitatibus versantur?
[H] PSALLIVM INIICERE
'Y&.AA~OV Efl~clAAe:~'J, id est psallium iniicere, dicuntur qui ferocientem animum
moderamine quopiam premunt. Metaphora sumpta ab equis animosioribus.
240 Plato libro De legibus iii.: ~O OE -rpl-roc; crw-r~p UtL'i:''J E-r~ crrcocpywcroc'J xoc~ 6UfLoufls'J1)'J
&PX~'J opwv, olo'J ~clAA~o'J S'JS~OCAe:'J ocu-rii -r~'J -rw'J sc.p6pw'J ouvoctJ.~'J, id est At tertius
vobis seruator luxuriantem etiamnum frementemque conspiciens principatum veluti
psallium illi iniecit ephororum potentiam. De Lacedaemoniorum republica loqui-
tur, in qua quinque ephori sunt instituti ad temperandam regiam potentiam.
245 Psallium autem est circulus qui frena additur, vnde et pro freno ponitur inter-
dum. Nisi forte allusit ad bubalos, qui circulo ferreo naribus iniecto circunagun-
tur, vnde prouerbium naribus trahere, quod alio dictum est loco.
[H] PRINCIPIVM, MEDIVM, FINIS
Plato libro De legibus quarto refert hoc quasi vulgo decantatum, deum vniuersi-
250 tatem rerum omnium complecti, hoc est principium, medium et finem. Ab ilIo
enim omnium quae sunt initium, incrementum et summa. ' 'J\.'Jope:c;' -rot'JU'J
c.pwfLe:'J rcpoc; ocu-rouc;, ' 0 fLE'J o~ 6e:6c;, wcrrr.e:p 0 rr.OCAOC~OC; A6yoc;, &PX~'J -re: xoc~ -re:Ae:U-r~'J
xoc~ fLscroc -rw'J O'J-rw'J &rccl'J-rw'J EXW'J, e:u6e:'i:'oc'J 1te:poc~'Je:~ xoc-ra epUCH'J rce:p~1tope:u6[.Le:'Joc;',
id est Sic igitur illis loquamur: 1Jeus quidem, 0 viri, quemadmodum et vetere
255 prouerbio dicitur, omnium quae sunt principium, finem ac medium continens, rec-
tum peragit cursum, secundum naturam circumiens. '
[H] ORPHICA VITA
'Opep~X()'J ~~o'J, id est Orphicam vitam, Plato libro De legibus sexto dixit vitam
innoxiam et a luxu sanguinolentisque dapibus puram. Huiusmodi siquidem vitae
260 rationem Orpheus instituisse videtur, vt non solum sanguine pecudum non
inquinarent aras deorum, verum ne vesci quidem vllius animantis carnibus susti-
nerent, sed libis ac frugibus melle conspersis sacra facerent nec aliis ipsi vesceren-
tur. Platonis verba sunt haec: 'AAA' 'Opep~xo~ -r~'Je:c; Ae:y6fLe:'Jm ~tm sys'Jo'J-ro uf.Lwv
-ro'i:'c; -r6'n:, id est Sed Orphica quaedam, vt dicitur, vz'ta tum erat vestris illo seculo.
265 Videtur Orpheus hoc conatus apud Thraces quod Pythagoras tentauit apud





Asuxoc; AOYOc; Graecis dicitur oratio dilucida perspicuaque, a colore qui inter cae-
teros plurimum habet lucis. Vnde ASUXO'!'Spov sl7t'S~V dicuntur qui clarius efferunt
270 quod sentiunt, hoc est mxcpEG'TspOV, et ASUX~ CP6JV~ dicitur quae facile penetrat
aures auditorum. Huiusmodi metaphorae sunt quae sumuntur e propinquo, vt
quum 'sentire' dicuntur aut 'videre' qui rem intelligunt, 'tenere' qui meminerunt,
'odorari' qui suspicantur, 'caecutire' qui errant. E proximo ducuntur, quum quod
oculorum est transfertur ad aures, vdut hoc.
231 lapidibus lignisque H I: lignis lapidibusque
MS.
233 vera H I: add. MS.
234 ~ €X 7t€Tpa<; H I: add. MS.
241 0[0\1 H I: add. MS; E\le~aAE\I H I: EV€~aAOV
MS.
247 vnde ... loco H I: om. MS.
250 medium & H I: medium ac MS.
self frequently uses 'duitas' in the material
sense of 'town', e.g. Adag. 3675 ('Ev 1tAaTE~),
p. II2, 1. 929; 3860 (Vsurae nauticae), p.
208, 1. 663; Epp. 16°3, 1. 15; 2728, 1. 8. He
gives the original meaning of 'ecclesia'
(assembly) at the beginning of his Ecclesi-
astes, where he defines it as "condo, hoc est,
populus euocarus ad audiendum de reipubli-
cae negodis". He sometimes uses it to
denote the mystical body of Christ ("coelesti
corpore, quod est ecclesia", Adag. 2201
(Sileni Aldbiadis), ASD 11, 5, p. 183, 11. 480
£) or the consensus of all Christian believers
(see the passages quoted by J.B. Paynes, Er.:
His Theology of the Sacraments, Peoria, IlL,
1970, pp. 31-33). He does not condemn cat-
egorically its use in the sense of 'church'. In
fact, it is so used by such authors as Origen,
Chrysostomus, Cyprian, Lactantius, and
Augustine (see Lampe, s.Y., N; A. Blaise,
Dictionnaire latin-franrais des auteurs chri-
tiens, s.y., 7; Blaise, Lexicon Latinitatis Medii
Aevi, s.v.).
233 Plato lac. dt. Plato alludes to Horn. Od.
XIX, 163; see Adag. 787 (Ex quercubus etc.).
3697
238 Plato Leg. Ill, 692 a.
240 Plato loco de. (241 T~V &px~v; ljJaAwv). Er.
has included the same passage in Adag. 1701
(Seruatori tertius), ASD 11, 4, p. 151, 11. 13 ff.
245 pro freno See Hesych. ljJaALov 43 Schmidt:
xaALvoc.,.
247 alio ... loco Adag. 1019 (Naribus trahere).
254 loquamur: Deus H I: loquamur, viri [sed
viri del.} Deus MS.
263 Platonis ... haec H I: om. MS; l\n' H I:
AAACx. MS; €yt\lOVTO H I: EY~\I0\lTO MS.
264 vestris HI: nostris MS.
265-266 Viderur... Romanos H I: om. MS.
270 hoc est aa({)E<JTEpO\l H I: add. MS.
271-274 Huiusmodi ... hoc H I: om. MS.
3698
249 Plato Leg. IV, 715 e-7I6 a (252 W<J1tEp xa~:
Wa1tEp v.1.; 253 Eu8d9t: E66da\l v.l.).
3699
258 Plato Leg. VI, 782 C.
260-263 non solum... vescerentur After Plato
loc. cit.
263 Plato loco cit. (€Y(Y\lOVTO ~~b)\I).
265-266 quod Pythagoras etc. See e.g. Ov. Met.
xv: where Pythagoras' speech on vegetarian-
ism and the migration of souls (75 f£) is fol-
lowed by a reference to King Numa (481).
3700
268 In Eccles. 11, ASD V, 4, p. 256,11. 230 f. Er.
asserts likewise that Myo<; AEUX6c., was a set
phrase denoting an "orationem claram et
euidentem". However, it is not arrested in
ancient literature. The nearest parallel is T~\1
TE TOU A6you AEuxoTy)Ta in Athan. De senten-
tia Dionysii 24, Migne PG 25, 516 C.
269 AEUxonpov d7tELV Athan. De deer. Nicaenae
synodi 19, Migne PG 25,449 A and C; 452 B;
see also Epist. adAfros episc. 5 and Or. quarta
contra Arianos 21, Migne PG 26, 1037 C and
500 B. Eusebius, too, frequently (22 times)
uses AEUXOTEpO\l in the sense 'more clearly,
plainly', e.g. Praep. evang. XI, 14, 4 and IO,
SC 292; Demonstr. evang. Ill, 2, 48; IV, 15,
58; V, 3, 12; Comm. in Ps., Migne PG 23, 192
C, 384 B, 548 A, 593 C, 649 D.
270-271 AEUX~ ..• auditorum Suid. A~UXOV 332.
271-274 Huiusmodi metaphorae etc. See Adag.
581 (Odorari ac similes aliquot metaphorae).

[H]




Ambrones olim vulgo dicebantur qui rapto malisque artibus viuerent. Originem
indicat Festus Pompeius admonens earn fuisse Galliarum gentem, quam quum
mare inundans finibus suis depulisset, per aliena oberrantes rapinis ac praedatio-
nibus se suosque alere coeperunt. Manus erat formidabilis non I numero tantum
- dicuntur enim fuisse triginta milia -, verumetiam turn animorum ferocia, turn
ratione pugnandi. Siquidem conferti rhythmis et concentu quodam in hostem
ferebantur, subinde intonantes: Amhrones! Ambrones!, siue vt hac voce suos in
vnum conuocarent, siue vt hostibus terrorem incuterent. Ab his victi fuerant
Romani duces Manlius et Cepio, sed primum a Liguribus fracti sunt, mox a C.
Mario prostrati, tandem ad Aquas Sextias vna cum Cimbris ac Teutonibus deleti
sunt. Ita ferme Iulius Florus in epitoma libri lxviii. et Plutarchus in vita C. Marii.
Simili modo Cilicis vocabulum abiit in conuicium rapacitatis ac praedationis.
15 [H] VINARIA ANGINA 37°2
De &'pyuptiyx'Y), id est angina argentaria, quae multis praeter Demosthenem
vocem intereipit, iam antea diximus. At Festus Pompeius indicat ioco iactatum in
4 admonens H I: indicans MS.
5 finibus H I: om. MS; aliena H I: aIienas MS.
8 rhythmis H I: rithmis MS.
11 Liguribus H I: Lyguribus MS.
14 abiit H I: ex abigit corr. MS.
15-29 Formam adagii brevem exhibet MS in f
I09 (54jv: Angina vinaria. De Cynanche
argemaria ante dictum est. Sed prouerbiali
3701 The basic materials are taken from
Brassicanus, Prov. 32 (Ambrones).
3 Fest. pp. 15 f. Lindsay.
6-13 Manus ... deleti sunt After PIm. Mar. 19, 2
and Liv. Periochae LXVIII, 2 f. For Floms see
Adag. 3548, p. 49, n.1. 620.
ioco dicebatur angina vinaria, qua [ex quum
corr.) homines vino praefocamur. Meminit
Pompeius festus. Hoc morbi genus com-
pIures infestat apud germanos. Versionem
auctiorem exhibet MS in f I29 (II)v.
16 &:Pyup~YX"y), id est H I: om. MS; praeter
Demosthenem H I: om. MS.
17 ioeo H I: vuIgari ioeo MS; in H I: om. MS.
14 Cilicis etc. See Adag. 2125 (Cilieium exi-
tium).
37°2
17 antea Adag. 619 (Argemanginarn patitur).
Fest. p. 25 Lindsay.
ADAGIA 3703-3706
eos qui vino praefocantur, laborare vinaria angina, quam o~vcX:YX1)v possis dicere.
Ipse noui Romae quendam haud vulgariter eruditum qui hac angina serio periit.
20 Hermicus appellabatur, natione Lusitanus. Correptus erat febricula vir corpore
supra modum obeso et oh id spirituosus. Decumbentem inuisit Christophorus
Fischerus, patria Anglus. 'Vin tu' inquit 'Hermice, auscultare medicis meras
nugas praescribentibus? Bono vino rectius proluetur hoc malum' simulque iussit
adferri vinum Corsicum quadrimum. Propinauit aegroto, iubens bono esse
25 animo. HIe persuasus hausit affatim ac mox intercluso spiritu coepit animam
agere.
Quosdam ebrietas e taciturnis reddit loquacissimos, quosdam contra tarn
mutos quam vllus est piscis, dtra valetudinis periculum. Vtinam haec o~vcX:YX1)
minus frequens esset apud Germanos!
30 [HJ TITMLLITIVM 37°3
Titiuillitium vox erat olim nullam quidem rem certam declarans, sed velut inter-
iectio contemptum extremum indicabat, qualis est apud Graecos 1tE1tlf.AO. Plautus
citante Festo Pompeio:
Non ego isthue verbum emptitem titi'uillitio.
35 "Locus autem est in Cassina. Similis vox est apud eundem Festum buttubata, qua
tamen vsus sit Neuius pro nugatoriis nihilique rebus. Nonius autem putat pipolo
conuicii fuisse vocem. Plautus in Aulularia:
Ita me bene amet Lauerna~ iam nisi vasa reddi
Iubes~ pipolo hie differam ante aedes.
40 [H] NIHIL POTEST NEC ADDI NEC ADIMI 37°4
De perfectis operibus ita vulgo did solitum indicat Aristoteles libro Moralium
Nicomachiorum secundo: "oesv Elwelf.('j~v €1t~AEYS~V "rore; si) BXOU('j~V Bpyme;, (h~ oux
&q;EAErv e:('j"r~V 06TE 1tpO('jeE~VOC~, id est Vnde de operibus quae bene habent ita solent
praedieare: Nee adimere possis nee addere. Nam vt bene sit aliquid praestat medio-
45 critas, tollit excessus aut defectus. Excessum indudt qui addit, defectum qui adi-
mit. De Lucillio scripsit Horatius:
Q}tum flueret lutulentus, erat quod tollere velles.
De Demosthene ac Cicerone dictum est illi nihil posse demi, huic nihil posse
addi.
50 [H] VIRTVS SIMPLEX 37°5
Dubitari possit vtrum versus sit vulgo iactatus quem vt omnibus notissimum
citra nomenclaturam retulerit Ethicorum ii. Aristoteles, an imprudenti exciderit
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versus pentameter. Disserens enim e sententia Pythagorae, errorem esse infini-
tum, virtutem finitam, quemadmodum in nemore mille modis aberratur a recta
55 via, quum ea sit vnica, eoque vicium esse in procliui, virtutem in arduo, quem-
admodum facile est a scopo aberrare, sed scopum attingere difficile est, subiungit:
[HJ
'Ecr6Aot fl€'J y&p &.7tA&~, 7t(x'JTOO(X7tW~ O€ x(Xxot,
Est simplex virtus, omnigenum vicium.
EXTRA FVMVM ET VNDAM
id est
3706
60 Aristoteles eadem libro refert versum Homericum vt vulgo decantatum:
tOe; TOU fl€'J x(X7t\lOU x(Xt XUfl(xTO~ EXTOe; €€py€
LB 1124 Nij(X, I id est
A fumo nauim simul atque a fluctibus arce.
18 quam ... dicere H I: om. MS.
19 serio H I: om. MS.
21 et ob id spirituosus I [spiritosus H}: om.
MS.
28-29 Vtinam ... Germanos H I: om. MS.
30, 31 Titiuillitium H I: ex Titiuilitium corr.
MS.
34 ego H I: add. MS; emptitem H I: empsitem
MS.
18 quam o~vcX:YX'tJv possis dicere Added by Er.;
o~vcX:YX'tJ is a playful invention, inspired by
"angina vinaria" (Fest.), after the analogy of
(}"uvcX:YX'tJ and &pyupcX:YX'tJ (on which see Adag.
619).
20 Hermicus Henrique Caiado from Lisbon; he
died in Rome, 1509. See Contemporaries I, S.V.
21 spirituosus I.e. 'short of breath'. A non-
classical word, which is not attested in any
dictionary of medieval Latin either. Er. uses
it also in Eccles. I, ASD V, 4, p. 68, 1. 676. He
uses the form "spiritosus" in Ep. 957, 1. 16;
De pronunt., ASD I, 4, p. 46, 1. 63; p. 88, 1.
477; De duil., LB 1,1034 C.
27-28 tam mutos... piscis The expression,
taken from Lucian, is the subject of Adag.
429 (Magis mutus quam pisces).
3703 See Adag. 708 (Vitiosa nuce non
emam).
31 Fest. p. 504 Lindsay (tittibilicium).
32 m:mx.M Er. gives this word, which is not
attested, as 7tmoM in Adag. 708.
Plaut. Cas. 347, quoted by Fest. p. 504 Lind-
35 Locus ... Cassina H I: om. MS; buttubata H
I: Buttubuta MS.
36-39 Nonius ... aedes H I: om. MS.
46-49 De Lucillio ... addi H I: om. MS.
52 Ethicorum ii. I: ibidem MS H.
53 versus pentameter H I: metrum pen-
tametrum MS.
57 7ttXvT03omwc; H I: ex 7ttXv803cx.7twc; corr. MS.
63 alto a H I: om. MS.
say (34 istud verbum empsi cum tittibilicio).
35-36 apud... rebus Fest. p. 32 (Buttubatta).
36 Non. p. 222 Lindsay (pipulo).
37 Plaut. Aul. 445 f., quoted by Non. loco cit.
(38-39 Te iam, nisi reddi mihi vasa iubes,
pipulo te; aedis).
37°4
41 Aristot. Eth. Nic. Il, 6, 9 (42 06T').
46 Hor. Serm. I, 4, H.
48-49 De Demosthene etc. Quint. Inst. X, I,
106 "il1ic nihil detrahi potest, hic nihil adici"
(illi... huic v.I. ).
37°5
52 Aristot. Eth. Nic. Il, 6, 14.
54-55 quemadmodum... arduo Added by Er.
55 virtutem in arduo Cf. Qv. Pont. Il, 2, H3;
Qno 161; Nachtriige zu Dtto, p. 43.
57 'E(}"eAO~ etc. The source of the verse is
unknown.
3706
60 Aristot. Eth. Nic. II, 9, 3. Horn. Od. XII,
219. Er. read wc; (for &c;?) TOU (1. 61) instead
of TOUTOU.
132
Aristoteles indicat esse verba Calypsus adhortantis Vlyssem vt neque nimium lit-
65 tori vicinus nauiget, fumum sequutus, neque se profundo credat pelago, sed in
medio secet viam, quod ibi periculum sit a saxis et vadis, hic ab vndis. Argyro-
pylus autem interpres ea verba tribuit Circe, quid sequutus nescio.
[H] COMMVNIS TANQVAM SISAPO 37°7
Prouerbiali schemate sine controuersia dictum est. M. Tullius Philippica secunda:
70 Domum dieo? Quid erat in terris vbi in tuo pedem poneres praeter vnum Misenum~
quod cum sociis tanquam Sisaponem tenebas? Sensit Antonium Misenum non
habuisse vt veram possessionem, sed vt venam redemptam ad quaestum. Plinius
libro xxxiii.~ capite vii. docet minium, quod Graeci fl[)..:rov appellant, nonnulli
cinnabar, apud priscos non tantum summo in precio, sed etiam in magna reli-
75 gione fuisse. Nam festis diebus simulachra deorum minio oblinebantur, quemad-
modum et triumphantes, quod tamen Galba senex in se fieri passus non est, vt
refert Cornelius Tacitus. Sisapo autem Beticae oppidum est, olim Romanis vecti-
gale, venas habens miniarias. Neque enim temere Romam aliunde miniurn adue-
hebatur. Negat autem Plinius vllius rei Romanis fuisse diligentiorem custodiam.
80 Neque enim ibi fas erat perfici minium excoquique vbi nascebatur: vena signata,
ad dena milia fere pondo annua, Romae lauabatur. In vendendo lex praescribebat
precii modum, ne in immensum excederet. Sed multis modis adulterabatur, vnde,
inquit, praeda soeietati. Et mox de minio adulterino: Hoc ergo adulteratur in offi-
einis soeiorum. Ex his liquet earn regionem in multos socios fuisse diuisam, quem-
85 admodum et hodie metalla argentaria aurariaue iuxta certos tractus a redemp-
toribus occupantur.
[H] QVANTA VIX COELO CAPI POSSIT 3708
Hac hyperbola M. Tullius Philippica secunda famae celebritatem expressit, de his
loquens qui C. Iulium tyrannidem affectantem ocdderunt: Praesertim quum iili
90 eam gloriam eonsequuti sint quae vix eoelo eapi posse videatur. Vergilius:
Imperium terris~ sedfamam terminat astris.
At Maro Daphnidem fadt et vltra sidera notum. Et Horatius:
Sublimi feria m vertiee sydera.
Apud M. Tullium frequenter obuium est in coelum laudibus ferre.
95 [H] MODO PALLIATVS, MODO TOGATVS 37°9
In hominem inconstantem ac lubricae fidei diuersarumque partium eleganter
torquebitur. Veluti si quis subinde mutato vitae genere nunc cidarim gestet theo-
logicam, nunc cum paludamento militari incedat. M. Tullius Philippica quinta:
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Accipietne excusationem is qui quaestioni praeerit Graeci iudicis~ modo palliati~
100 modo togati? Pallium Graecorum est~ vt toga Romanorum. Vtraque tamen vestis
pacis est, quemadmodum saga sunt belli.
[H] AD SAGA 3710
Sagum tunicula erat militaris. M. Tullius non sine specie prouerbii aliquoties
dicit ad saga iri pro eo quod est 'apparari bellum' et 'ad arma procurrere'. Ita Phi-
105 lippica sexta: Properent~ quod video facturos~' vos saga parate. Est enim ita decretum
vt, si ille autoritati senatus non paruisset~ ad saga iretur. Rursus in eadem: Iustitium
edici, saga sumi dixi placere. Et superius in quinta: Iustitium indici, saga sumi dico
oportere. Post in septima: Arma, saga, bellum flagitauerunt. Rursus viii.: Delectus
tota Italia decreti sublatis vacationibus; saga eras sumentur. Iterum in eadem: Equi-
64 Calypsus H I: Calipsus MS; Vlyssem H I:
VyllemMS.
65 profundo H I: profundat MS.
66 hie H I: ibi MS.
67 interpres H I: om. MS; quid sequutus
nescio H I: om. MS.
69 M. Tullius H I: M. Tullio MS; post secunda
duas litteras del. MS.
76 se H I: add MS.
77 oppidum H I: regio MS; vectigale H I:
vectigalis MS.
80 nascebatur H I: nascebatur, sed Romam
64 Aristoteles... Calypsus Actually the words are
said by Odysseus, conveying to his steersman
Circe's advice to avoid the whirlpool of
Charybdis, which will engulf them all, and
to steer nearer to the monster Scylla, who
will devour only some of them. Aristotle
quotes Homer from memory.
66-67 Argyropylus etc. Joannes Argyropoulos
corrects Aristotle in his translation, replacing
Calypso by "Circa" (Opus Aristotelis de
moribus ad Nicomachum, Cologne, 1508, f.
I4V ).
3707 Ouo 1658.
69 Cic. Phil 2, 19,48.
72 PHn. Nat. XXXIII, 1I5.
75-76 festis ... triumphantes After Plin., Ill.
76-77 quod tamen... Tacitus Source not iden-
tified.
77-84 Sisapo ... sociorum After PHn., JI8 f. (80
excoctique: excoquique v.I.; 81 bina: dena v.l.).
85-86 hodie etc. See M. Baelde, Financiele poli-
tiek en domaniale evolutie in de Nederlanden
onder Karel V en Filips IL I53O-I560, Tijd-
schrift voor Geschiedenis 76, 1963, pp. 14-33.
3708 Otto 1658.
perferebatur MS.
88 famae celebritatem H I: famam celeberri-
mamMS.
89 C. H I: om. MS.
92-94 Et Horatius ... ferre H I: om. MS.
96 inconstantem ac H I: add. MS.
98 cum H I: om. MS.
IOI quemadmodum ... belli H I: om. MS.
I04 est H I: erat MS.
I06 paruisset H I: paruisst ex parata est [1J eorr.
MS.
88 Cic. Phil. 2, 44, Il4.
90 Verg. Aen. I, 287 "imperium Oceano,
famam qui terminet astris." Er. quotes from
memory.
92 Verg. Eel V, 43 (usque ad sidera); 51 (ad
astra); 58.
Hor. Carm. I, I, 36 (sidera venice).
94 Cic. Phil 4,3, 6; De or. Ill, 36, 146; Att. VI,
2, 9; XIV, 18, I; XVI, 6, 2; 7, 5; Fam. IX, 14,
I; XII, 25, 7. See also the end of Adag. 500
(In coelo esse).
37°9
98 Cic. Phil. 5, 5, 14 (99 Graeculi).
3710 Inspired by Brassicanus, Prov. 71
(Saga sumere).
104 Cic. Phil. 6, 3, 9 (I05 properenr legati; esse
facturos).
I06 Ibid. 6, I, 2.
I07 Ibid. 5, 12, 31 (edici).
108 Ibid. 7, 8, 21.
Ibid. 8, 2, 6 (Dilectus).
109 Ibid. 8, Il, 32 (no solent esse; in sagis; 1I2
rei publicae [the reading populum Romanum
~ay" have originated from the abbreviation
r.p. n.
134 ADAGIA 37II-3714
110 demJ patres conscripti, quanquam hoc honore vsi togati esse solentJ quum est in armis
ciuitasJ statui tamen a vobis caeterisque ciuibus in tanta atrocitate temporis tantaque
perturbatione populum Romanum non differre vestitu. Rursus Philippica xiii.: Ye
LB 1125 non intelligis delectu tota Italia habitoJ consulibus missis, I Caesare ornatoJ sagis
denique sumptis, hostem iudicatum? Ac xiiii. frequenter: ad saga issemus, cras sagati
115 prodeamus, ad saga sumenda discedere, ad saga iuisse, redisse ad togas. Actione in
Verrem tertia coniungit similia: Quum coegeris homines miseros et calamitosos quasi
desperatis nostris legibus et iudiciis ad vimJ ad manusJ ad arma confugere.
[H] IGNI PERROQVE MINARI 37II
Qui extremam denunciant inimicitiam igni ferroque minari dicuntur, quod ver-
120 bum et hodie vulgo tritissimum est. Qui ciuilius belIum gerunt tantum abigunt
praedas, a caede incendioque abstinent. M. Tullius Philippica xiii.: Sanctiore
eruntJ credo, iure legati quam duo consulesJ contra quos arma fertJ quam MutinaJ
quam obsidetJ quam patriaJ cui igni ferroque minitatur! Rursum Philippiea xii.:
Huic vrbi ferro ignique minitantur.
125 Venustius erit, quoties ad animi res transfertur, veluti si quis dicat philosophos
cuipiam igni ferroque minitari, quod in eum parent atrociter scribere. Sic qui-
buscum nolumus nobis quicquam esse commercii, iis aqua et igni interdicimus.
[H] NEQVE TERRAE MOTVS TIMET NEQVE PLVCTVS 3712
Aristoteles libro Moralium Nicomachiorum iii., docens eos qui non habitu virtu-
130 tis, sed immanitate quadam naturae nihil omnino formidant nequaquam appel-
landos esse fortes, sed !1-rl~'Jo!1-z'Jouc; Xrlt rt.'JrlAy~'rOUC;, hoc est insanos et stupidos sen-
susque expertes, Ef1) OE inquit &'J 'r~C; !1-rl~'J6!1-€'Joc; Xrlt &'JeXAY1)'rOC;, d !1-1)8E'J epo~o~'ro,
fL~'r€ a€~afLouc; fL~'r€ xU!1-rl'rrl, xrl8&1t€p eprlat 'roue; K€A'rOUC;, id est Fuerit autem quis-
piam insanus ac doloris sensu vacansJ si nihil metuatJ neque terrae concussiones
135 neque fluctus, quemadmodum de Celtis praedicant. Nihil enim horribilius mari
commoto, terrae vero concussio videtur inferorum ad superorum sedem eruptio-
nem minitari. Tanta autem erat quarundam Galliae Germaniaeque gentium
immanitas vt nee his terrerentur quae maxime sunt natura horrenda. Quod
autem Aristoteles fLCl~'J6fL€'Jo'J et rt.'J&.AY1)'rO'J pro eodem vsurpat, arbitror hue
140 respexisse Diogenem, qui rogatus quis ipsi videretur, 'Socrates !1-rl~'J6fLE'JOC;' inquit,
videlicet eo quod aduersus omnem corporis molestiam obduruerat, quum alioqui
esset omnium iniuriarum tolerantissimus. Nisi forte Diogenes hoc quoque stu-
pori tribuebat, non virtuti, quod ne colaphis quidem prouocari posset vt vel tan-
tillum excandesceret.
145 [H] CALCEOS MVTARE 3713
Non sine specie prouerbii Ciceroni dictus est mutasse calceos qui nullo suo merito
senatoriam dignitatem vsurpauit, cuius insigne erat nigro cakeo addita lunula
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circa talum. M. Tullii verba sic habent: Est etiam Asinius quidam senator volunta-
riusJ lectus ipse a se. Apertam vidit curiam post Caesaris mortem: mutauit calceosJ
150 pater conscriptus repente factus est. Quemadmodum clauus aureus in toga signum
erat senatoriae dignitatis, ita nigra aluta circa talos addita declarabat eandem
dignitatem.
[H] CAMPANA SVPERBIA 3714
Felicitatis comes esse solet ferocia. Campaniam autem Italiae quondam fuisse
155 regionem longe beatissimam testantur turn alii complures, tum Plinius libro iii.,
II5-II7 Actione... confugere H I: add. MS.
II6 tertia H I: 6. MS.
120-121 Qui ciuilius ... abstinent H I: om. MS.
121 Sanctiore H I: Sanctiores MS.
123 cui igni H I: cui ferro [sed ferro del.] igni
MS.
125-126 philosophos cuipiam H I: Ciceroni-
anos hypologo MS.
127 iis aqua H I: iis ferro [sed ferro del.] aqua
MS.
130 nequaquam HI: negat MS.
132 inquit H I: om. MS.
133 Fuerit H I: Erit MS.
135 quemadmodum... praedicant H I: om.
MS; enim H I: est MS.
138 vt nee H I: vt his [sed his del.] nee MS.
II2 Cic. Phil 13, 10, 23 (II3 dilectu).
II4 Ibid. 14, I, I; 2; 3 (II5 isse).
II5-n6 Yen: 2, I, 32, 82.
3711
120 hodie vulgo The reference is to the Dutch
expression "the vier ende the swaert ontseg-
ghen"; ,Sartorius, .4dag. 3036, quoted by
Suringar 254. See Woordenboek der Neder-
landsche taal, X, s.v. ontzeggen, 2057 f.
121 Cic. Phil 13, 21, 47 (quoted in abridged
form).
123 Phil. Il (!), 14, 37.
125-126 philosophos cuipiam ... scribere Er. refers
more pointedly to the Ciceronians and their
invectives against his Ciceronianus in the
original draft of this adage (see the app.
crit.). "Hypologus" is in fact the name of the
interested questioner in his well-known dia-
logue of 1528.
127 aqua etc. E.g. Cic. Phil. 6, 4, 10.
3712
129 Aristot. Eth. Nic. Ill, 7, 7 (132 fLOC~v6fL€VOC; ~
eX.veXAyy)'t"OC;; 133 aE~a!J.ov).
140 Diogenem... inquit Diog. Laert. VI, 54
'Ep(J,:l't""t)6dc; uno 'twoc;, 'ITo'i:'oc; T£C; GaL 0 Llw-
140 Diogenem H I: ex Digenem con: MS.
144 post excandesceret scripsit Erasmus in MS:
Ubet obiter commemorare. . . rhapsodiis
tribuendum. Quem passum deinde delevit
atque adiunxit adagio Ill8. Vide ASD 11, 4, p.
I98, l lI-p. 200, l 88 [82 e corruptione H I:
e patens [sed patens dell corruptione MS}.
148 talum H I: talum. Nee vero Exitius
philadelphi frater praetermittendus [ex
praetereundusl est MS [sed Nee ... est dell;
M. Tullii. .. habent H I: om. MS.
149 vidit curiam, H I: curiam vidit MS.
150-152 Quemadmodum... dignitatem H I:
om. MS.
155 testantur turn H I: testatur quum MS.
Y€VYiC; OOXE'i:';' '~wxpci't'Yic;' e:In€ '!J.OCL'JO[LEVOC;'.
(Diogenes, on being asked by somebody
'What sort of a man do you consider Dio-
genes to be?' said: 'A Socrates gone mad.')
141 aduersus... obduruerat See e.g. Plato Symp.
219 e-220 b; Diog. Laert. 11, 27; Xen. Mem.
I, 6, 2; Adag. 4056 (Socratis gallus aut callus).
143-144 ne colaphis etc. Diog. Laert. 11, 21.
3713
146 Cic. Phil 13, 13, 28.
147-148 cuius insigne ... talum After a scholium
on luv. 7, 192 "lunula nam adsuta ca1ceis dis-
cernuntur patricii a noviciis."
148 Cic. loco cit. (149 curiam vidit).
151-152 nigra etc. After luv. 7, 192 ''Appositam
nigrae lunam subtexit alutae."
3714 Most of the materials are taken
from Brassicanus, Prov. 54 (Campana super-
bia). Otto 313.
154 Felicitatis ... ferocia Perhaps after GelI. VI,
3, 14 (quoting Cato) "Scio solere plerisque
hominibus rebus secundis . . . superbiam
atque ferociam augescere".
155 PHn. Nat. Ill, 60 (156 Campania: Campa-
nia est v.I. ).
ADAGIA 3714-3715
capite v. Hinc, inquit, felix ilia Campania est, ab hoc sinu incipiunt vitiferi colles et
temulentia nobilis, succo per omnes terras inclyto atque, vt veteres dixere, summum
Liberi patris cum Cerere certamen et caetera quae sequuntur de fertilitate simul et
amoenitate Campaniae. Constat autem Capuam olim cum Roma de principatu
160 concertasse. Hinc Campana superbia et Campana arrogantia in prouerbium venit.
M. Tullius in oratione Pro Rullo: ltaque iliam Campanam arrogantiam atque into-
lerandam ferociam ratione et consilio maiores nostri ad inertissimum ac desidiosissi-
mum ocium perduxerunt. Sic et crudelitatis infamiam effugerunt, quod vrbem ex lta-
lia pulcherrimam non sustulerunt, et multum in posterum prouiderunt, quod neruis
165 vrbis omnibus exectis vrbem ipsam solutam ac debilitatam reliquerunt. In eadem ali-
quanto post Capuam domicilium superbiae sedemque luxuriae vocat: Itaque
LB II26 electi coloni Capuae in domicilio superbiae atque in sedibus luxuriae collolcati, quem-
admodum in Oratione habita in senatu post reditum suum Capuaene inquit te
putabas, in qua vrbe domicilium quondam superbiae fuit, consulem esse, sicut eras eo
170 tempore? Rursus in fragmento orationis contra eundem: Qui locus propter vberta-
tem agrorum abundantiamque rerum omnium superbiam et crudelitatem genuisse
dicitur. Ac mox: Si luxuries Annibalem ipsum Capuae corrupit, si superbia nata
inibi esse ex Campanorum fastidio dicitur. Titus item Liuius libro primae decadis
ix. scribit Campanis ingenitam esse superbiam. Ad haec Aulus Gellius libro xi.,
175 capite xxiiii. Naeuianum epitaphium, quod in eo seipsum tumidius praedicat, ait
esse plenum Campanae superbiae. Opinor autem Naeuium non fuisse Campa-
num. Ita, quemadmodum olim omnem insignem perfidiam populus Punicam
appellabat, sic cuiuslibet ferociam Campanam appellabat.
At nunc de moribus gentis nihil dicam, caeterum quum ipse per Campaniam iter
180 facerem, nusquam repperi succum ilIum per omnes terras inclytum. Nusquam gutta
vini Phalerni, Caleni, Massici, Setini, Cecubi, Surrentini. Imo minimum abfuit
quin in ipsa quae nunc monstratur Capua vinaria angina fuerimus praefocati.
Impleuimus totam phialam saccaro contuso: vicit vinum quouis aceto acerbius.
Fere defrutis vtuntur, quod alioqui non durent vsque ad proximam vindemiam. Et
185 vbi sunt ilIa laudata vina? Quorum nomen patriamque vetustas deleuit. Pulueris
affatim hausimus. Adeo natura nihil in rebus humanis patitur esse perpetuum.
[H] AYTOBOAN 3715
Ante retulimus prouerbium At.lToc; (Xu-rov rt.UAEL, id est Ipse sui tibicen est. Huic
similIimum est quod vnico verbo Graeci dicunt (Xu-ro~oliv, si quis sua voce seip-
190 sum praedicat, hoc est: ipse sui praeconem agit. Solent enim praecones hominum
venalium artes ac dotes euulgare, quo magis emptorem iritarent. Ridiculum
autem habetur hominem sui praeconem esse. Congruit cum eo quod alibi dixi-
mus Orxo(:1Ev 0 f.L&pTUC;. Prouerbium refertur apud Suidam. Simili figura dicunt
Attici: Au-ror:c; P~f.L(X(j~v &1t6Amo: Vna cum ipsis dictis pereas. Et Aristophanes in
195 Equitibus: Tov TIrt.cpArt.y6vrt.
id est Paphlagonem
ADAGIA IV.viii.14-I5
Atrt'rli'm ~OUArlIC; &7tOA€(j€~tXV O~ e€O~,
!psis cum consiliis perdant dii.
Et mox: wJ-t'rli'c; O~rl~oArlIC;, id est vna cum ipsis calumniis.
137
162 inertissimum H I: ex inerissimum corr. MS.
166 Itaque H I: Atque MS [166-173 Atque
electi ... dicitur add. MS}.
167 collocati H I: collocato MS.
167-170 Quemadmodum ... tempore H I: om.
MS.
174 esse H I: fuisse MS.
175 eo scripsi: ea MS, am. HI
176 non MS: om. HI
178 prius appellabat MS: appellat H I; sic H I:
ex ita corr. MS.
180 succum H I: ex liquorem eorr. MS;
inclytum H I: ex inclytam eorr. MS; gutta H
159-160 Capuam... eoncertasse Cic. Leg. agr. I,
6, 18 £; 2, 35, 95.
160 Campana superbia E.g. Cic. Leg. agr. I, 7,
20.
Campana arrogantia E.g. Leg. agr. 2, 35, 95.
161 Cic. Leg. agr. (the speech is directed against
Rullus) 2, 33, 91.
165 Ibid. 35, 97 (166 atque; 167 luxuriosis).
168 Cic. E red. in sen. 7, 17.
170 Cic. Leg. agr. I, 6, 18.
172 Ibid. 7, 20 "Quid enim cavendum est in
colonis deducendis? Si luxuries, Hannibalem
ipsum Capua (Capuae v.I.) corrupit, si
superbia, nata inibi esse haec ex Campano-
rum fastidio videtur.)'
173 Liv. IX, 6, 5 (superbiam ingenitarn Campa-
nis).
174 Gell. I (!), 24, 2 (176 superbiae Cam-
panae).
176 Naeuium ... Campanum Gellius is the only
author to give evidence as to Naevius' extrac-
tion.
177-178 alim ... appellabat Cic. Leg. agr. 2, 35,
95. See Adag. 728 (Punica fides).
179-180 quum ipse ... facerem Er.' trip to Cam-
pania probably dates back to the end of his
stay in Italy (1506-1509; see 1.-E. Halkin, Er.
en Ita/ie, in: ].-C. Margolin, ed., Colloquia
Erasmiana Turonensia, I, Toronto, 1972, p.
43). He visited Cumae and the cavern of the
Sibyl (Adag. 4120, p. 326, 11. 301 f£; see also a
letter of Beatus Rhenanus (1540), AlIen, Op.
ep. I, p. 62, 11. 210 ff.).
180-181 nusquam... Surrentini Er. reacts
I: gutaMS.
181 Setini H I: Sentini MS.
185-186 Pulueris... perpetuum H I: om. MS.
189 Graeci H I: om. MS.
191 euulgare MS: emulgare H I.
193-198 Simili ... calumniis H I: add. MS.
193 dicunt H I: ex dix.. [?} eorr. MS.
194 Vna ... pereas H I: om. MS.
195 rrlX~A&:YOVlX HI: paphlag6na MS.
196 ~ouAlXr:.:; H I: ex ~OUA(Xr:(1~ carr. MS.
196-197 Paphlagonem... dii H I: simul cum
ipsis dictis pereas, et paphagonem ipsis cum
consiliis perdant dii MS.
against Pliny's eulogy of Campania, from
which he quotes above, 11. 156 ff., and which
continues as follows: "Hinc Setini et Caecubi
protenduntur agri, his iunguntur Falerni,
Caleni, dein consurgunt Massici, Gaurani
Surrentinique montes."
182 vinaria ... praefocati As happened to Hen-
rique Caiado, who choked drinking Corsican
wine; see Adag. 3702 (Vinaria angina).
3715
188 Ante Adag. 1486 (Ipse semet canit).
189 Graeei... lXtrro~oiiv Suid. At)'t'o~o~.:; etc.
4484.
190-191 Solent ... iritarent See Adag. 1977 (In
eo ipso stas lapide, in quo praeco praedicat).
190 Solent For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l. 565.
191-192 Ridiculum ... praeeanem esse See Adag.
1659 (Teipsam laudas). "lam vero", Folly says
in the Moria, "non huius facio sapientes istos
qui stultissimum et insolentissimum esse
praedicant, si quis ipse laudibus se ferat"
(ASD I~ 3, p. 72, 11. 30 £).
192 alibi Adag. 1206 (Domesticus testis).
193 Suid. loco cit.
193-194 Simili... &n6AOLO The scholia on
Aristoph. Equ. 3 observe on W~)'t'lXr:crL ~ouAlXr:.:;:
J\.HLXOV TO crXYlfLiX. As regards the phrase
AUTo!:'c; P~fL(XcrLV &rc6AOLO (not in the scholia) I
assume that Er. made it himself to express
the basic pattern of the phrases quoted in 11.
196 and 198.
194 Aristoph. Equ. 3-4.
198 Equ·7·
[H] STERILEM FVNDVM NE COLAS
ADAGIA 3716-3720
3716
200 ~'!€IpOV &ypov ~~ cr7tdPE~V, id est Agrum sterilem ne colas. Refertur inter leges Pla-
tonicas. Hoc aenigmate lex apud Platonem verecunde deterret a venere mascula,
si satis commemini. In octauo De legibus ait iUos facere sementem in petras.
Potest tamen ad alios vsus accommodari: 'Ne doceas indocilem', 'Ne felicitatem
quaeras in diuitiis; non enim pariunt homini beatitudinem.' Plautus in Amphi-
205 tryone:
Nam vxorem vsurariam
Perinde est praeberier ac si agrum sterilem sarriendum col/oces.
[HJ SCARA.BEVS CITIVS FACIET MEL 3717
Ad '!(;:W &OUVcl'!WV classem pertinent quae referuntur in epigrammate Palladae:
210 Citius mel faciet scarabeus aut lac culex:
[H]
E>a'!'!ov 7tO~~aE~ ~EA~ xocvEhpo~ ~ yocAoc xwvwt/;,







Qui molesti prolixique laboris finem adesse significabat dicere solet: r"ijv op;;), id
est Terram video. Sumptum a nauigantibus. Quintus Curtius ·libro iiii.: Haud
secus quam profundum aequor ingressi terram oculis requirunt. Plautus in Merca-
tore: Equidem iam me censebam esse in terra. M. TuUius in oratione Pro L.
Murena: Quod si portu soluentibus ii qui iam in portum ex alto inuehuntur praeci-
pere summo studio solent et tempestatum rationem et praedonum et locorumJ quod
natura affert vt eis faueamus qui eadem pericula quibus nos perfitncti sumus ingre-
diantur, quo tandem animo me esse oportet prope iam ex magna iactatione terram
videntem in hunc cui video maximas reipublicae tempestates esse subeundas? Idem in
Catone seniore: Quasi terram videam, sentiens instare vitae finem. Diogenes,
quum prolixum I volumen recitans tandem eo peruenisset vt libri finem videret,
Bene habetJ inquit amiciJ yYjv op;;), id est terram video.
[HJ INCANTATIONE QVAVIS EFFICACIVS 3719
rrclcr'YJ~ Z7tcpO-tj'~ ZVEpyO'!EpOV, id est quauis incantatione efficacius. Priscis persuasum
erat prodigiosam inesse vim vocibus incantatorum, adeo vt mysticus quoque
psalmus mentionem faciat venefici incantantis sapienter et populum numinis ius-
230 sis nequaquam obtemperantem comparat aspidi surdae. Plato in epistola ad Her-
miam, Erastum et Coriscum: OI~oc~ YrXp o~xn '!E xoc~ oc~ooI '!ou~ 7tOCP' ~~wv EV'!EU-
OEV EAOOV'!OC~ AOYOU~ E7tCPO"ij~ ~a'!~vouv ~aAAov ClV cru~q;uaoc~ xoct cruvo1jcroc~ 7tclA~V d~
'!~'J npou7tclpxoucrocv q;~AO'!'YJ'!OC '!E xoc~ xm'Jw'J~oc'J, id est Arbitror enim sermones hinc
ADAGIA IV:viii.r6-2o 139
a nobis profectos iustitia ac pudore vos quauis incantatione magis conciliaturos ac
235 redacturos in pristinam concordiam.
[H] INVIDVS VICINI OCVLVS 3720
Aliclytus Eucymoni: ~uaf,LE'J~C; yocp xex~ ~&.(J'XCX'JOC; 0 T{;W YE~TO'JWV OcpOexAf,LOC;, <P'YJa~'J
~ 7tCXpmfLCex, id est Maleuolus et inuidus vicinorum oculus, inquit prouerbium.
Respexit, ni Fallor, ad Hesiodium dictum de figulo, cantore et vicino, quod alibi
240 retulimus. Sic Ouidius:
Fertilior seges est alieno semper in agro
Vicinumque pecus grandius vber habet.
201-207 Hoc ... co11oces H I: om. MS.
209 Palladae H I: Palladis MS.
214 adesse H I: adesset MS.
217-223 M. Tullius ... vitae finem H I: Cicero
in Catone seniore, quasi terram videam.
Idem pro 1. Murena, Quo tandem animo
me esse oportet, prope iam ex magna iacta-
tione terram videntem in hunc [ex huic}, cui
3716
200 Not in this form in the works of Plato. Er.'
starting-point isa passage in his Plautus edi-
tion which he quotes in the final sentence,
and in which the words agrum sterilem
remind him of a statement in Plaro)s Laws.
He then reconstructs it from memory.
202 Plat. Leg. VIII, 838 e (men are prohibited
from having homosexual intercourse:) 1'OU
/-lEV &ppEVO~ &:7tEXO/-l€VOu~... f.1:t]S' d~ 7t€'t'pac;
1'E xat A(6ouc; O"7tdpov1'ac; .... Ficino translates
"nee infoecundos marium agros praeter natu-
ram serat."
203 We doceas indocilem' Er. often uses the
phrase 'docere indocilem', e.g. Adag. 340,
ASD Il, I, p. 442, 1. 842 and 362, p. 454, l.
103·
204-207 Plautus etc. The quotation is not
found in Plautus, but in a supplement that
anonymous humanists made to fill the gap in
the Amphitruo between 11. 1034 and 1035. The
supplement appeared for the first time in the
Venice 1495 edition of Plautus and is now
read in 1. Braun, Scenae suppositiciae oder
Der falsche Plautus, G6ttingen, 1980; the
quotation in the adage under discussion
appears on p. 124, 11. 24 £
3717
209 1'&',1 &MvaTwv classem Er. gives a classifica-
tion of proverbs ("impossibilia, necessaria,
absurda, contraria, similia") in the introduc-
tion to the Adagia, ASD Il, I, p. 68, 11. 514 f£
video maximas remp. tempestates esse sube-
undasMS.
223 Diogenes H I: ex Digenes corr. MS.
225 amici H I: om. MS; yijv op& H I: add. MS.
236 oculus MS H: oculos I
237 Aliclytus H I: Aliclypus MS.
240-242 Sic ... habet H I: om. MS.
See also Adag. 342 n.
Palladae Not Palladas, but Ammonios is the
author of the epigram; Anth. Pal XI, 227.
3718 Inspired by Brassicanus, Prov. 88
(Terram video). Qtto 1766.
214 solet For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, n.l. 565.
riiv op& Diog. Laert. VI, 38.
215 Curt. IV; 7, II (216 requirebant).
216 Plaut. Mere. 196 (217 me iam: iam mev.l.).
217 Cic. Mur. 2, 4 (218 e portu: portu v.l.; ei;
221 me esse animo).
223 Cic. Cato 19, 71 (terram videre videar).
223-225 Diogenes etc. Diog. Laert. VI, 38. See
Er. Apophth. Ill, Diogenes 48, LB IV, 177 D
"Bono animo estote, viri, terram video."
3719 Collect. 629 (Quauis incantatione
melius).
227 After Plato Epist. 6, 323 b.
229 Ps. 57, 5-6 "furor illis secundum simili-
tudinem serpentis I sicut aspidis surdae et
obturantis aures suas I quae non exaudiet
vocem incantantium I et venefici incantantis
sapienter."
230 Plato loco cit. (232 AOYOU~, El f1.~ n 1'0 AulJEV
/-liya 1'uXm yEvoflEVOV, E7t(paii~ ~O"1'~vo(jouv).
3720
237 Alciphron I, 18 (l\ALX1'U7tOC; 'Elxu/-l0v~).
239 Hes. Erg. 23-26, quoted in Adag. 125
(Figulus figuloinuidet, faber fabro).
240 Qv. Ars I, 349 £ (241 alienis; agris. Er.
quotes from memory).
[H] EODEM COLLYRIO MEDERI OMNIBVS
ADAGIA 3721-3723
3721
Leges, admonitiones et obiurgationes non oportet omnibus easdem admouere,
245 sed pro gentium, temporum et ingeniorum varietate sermonem attemperare.
Hanc dexteritatem beatus Hieronymus enarrans Epistolam ad Ephesios laudat in
apostolo Paulo, qui factus est omnia omnibus, vt omnes lucrifaceret. Verba Hie-
ronymi citantur distinctione xxix.: Nee ad instar, inquit, imperiti medici vno col-
lyrio omnium oculos vult curare. Alibi retulimus ex Galeno Eundem calceum omni
250 pedi inducere.
[H] FVNDITVS, RADICITVS ETC. 3722
Quod prorsus ac citra spem instaurationis perditur fUnditus ac radicitus tolli dici-
tur. Quorum alterum sumptum est ab aedificio, quum aequatur solo, alterum ab
arboribus, quum non solum amputantur rami, verum etiam ipsa stirps inciditur
255 aut vna cum radicibus tollitur. Acinetus Phoebianae exprobrans amicae quod ab
ea rebus omnibus exutus iam fastidiretur, 05-rU)~ inquit 8AOV [.LE: atyt'~ xa-r& 'T~V
7CapO~[.L[av &va'Tp~\jJa(J'('l aOUA€U€~V €7C'f)V&YX('l(J'('l~, id est Sic, vbi me iuxta prouerbium
totum subuertisti, insuper et in seruitutem redegisti. Plautus in Trinummo:
Qui illius sapientiam
260 Et meam fidelitatem et celata omnia
Pene ille ignauus fUnditus pessundedit.
Idem in Mustellaria pro eodem dixit cum fUndamento:
Non videor mihi
Sarcire posse aedes meas quin totae perpetuo ruant,
265 Quin cum fU ndamento perierint, nee quisquam esse auxilio queat.
Quod nos dicimus radicitus siue a stirpe Graeci dicunt EX7CP€flV[~€~V, quasi dicas
extirpare. Quo verbo vsus est Cicero libello De fato: Extirpari autem et fUnditus
tolli, vt is ipse et caetera. Idem Pro Sexto Roscio Amerino: Et ex eo Titus Roscius
non paululum nescio quid in rem suam conuertit, sed hunc fUnditus euertit. Idem In
270 Verrem libro iiii.: Nam me dies, vox, latera deficient, si hoc nunc vociferari velim,
quam miserum indignumque sit istius nomine apud eos diem festum esse qui sese
istius opera funditus extinctos esse arbitrantur. Rursus in eundem libro v.: Labefac-
tarat enim vehementer aratores iam superior annus, proximus vero fUnditus euerterat.
Idem Pro domo sua ad pontifices: Et funditus euerteres ciuitatem. In eadem: Vt
275 eius qui perniciosa reipublicae consilia coepisset omnis memoria funditus ex oculis
hominum ac mentibus tolleretur. Item in epistola ad Q. fratrem prima: Sin autem
omnibus in rebus obsequemur, fUnditus eos perire patiemur. Rursus ad eundem:
Rempublicam fUnditus amisimus. Item in eadem: Videsne me non radicitus euellere
omnes actiones tuas?
280 Multum accedet gratiae, si ad animum deflectatur, veluti si quis dicat ambi-
tionem, auaritiam ac libidinem funditus ac radicitus ex animo reuellendam.
ADAGIA IY.viii.21-23
[H] IN ORE ATQVE OCVLIS 372 3
LB 1128 Quae propalam Bunt in ore atque oculis omnium fielri dieuntur. M. Tullius In
Verrem libro v.: Quum haec confessus eris quae in foro palam Syracusis in ore atque
285 oculis prouinciae gesta sunt. Rursus in Diuinatione: In mentem tibi non venit quid
negocii sit causam publicam sustinere, vitam alterius totam explicare atque eam non
modo in animis iudicum, sed etiam in oculis conspectuque omnium exponere? et eae-
tera. 'Os' fortassis hie dixit pro 'aspectu'. Alioqui in ore omnium dieuntur esse de
quibus rumor est publicus. Et in oculis ferre dicimur quos obseruamus curaeque
290 habemus.
251-281 Formam adagii pristinam exhibet MS in
f I34 (Iol: Funditus subuertere. Acinetus
phoebianae exprobrans amicae quod ab ea
rebus omnibus exutus iam fastidiretur oGTwi;
inquit OAOV (J.E: iX1h~ xomx T~V 7tOCpo~(J.[O:v &'Voc-
TP~Y;occrOC [ex &.voccrTP€:~OCcro:croc) aOUAEOE~ v
E1t"y)va'Yxoccroce;, id est Sic vbi me iuxta prouer-
bium totum subuertisti, insuper et in
seruitutem redegisti. Formam reeentiorem
exhibet MS in f I07 (pl.
252 funditus HI: fundicitus MS.
253 quum aequatur solo H I: add. MS.
254-255 quum non... tollitur H 1: add. MS.
255-265 Acinetus ... queat H 1: om. MS.
267-268 Quo verbo ... et caetera H I: om. MS.
268 Idem... Amerino H I: M. Tullius pro
3721 The title is taken from Alciato, De
verb. sig. IV; p. 8r. Octo 409.
246 Hier. Comm. in Epist. ad Eph., prooem.,
Migne PL 26, 470.
247 qui factus ... luerifaeeret After I. Cor. 9, 22.
Er. translates Paul in his edition of the New
Testament as follows (LB VI, 708 B): "Fac-
tus sum infirmis quasi infirmus, vc infirmos
lucrifaciam. Omnibus factus sum omnia, vc
omnino aliquos seruem."
249 Alibi Adag. 3356 (Eundem calceum omni
pedi inducere).
3722
255-258 Aeinetus etc. Alciphron 11, 6 (J\v[x1j-
TOe;; 256 octhij ... XOCTOC Meineke: OCtl't'~ XOCTOC
v.I.; 257 xocT"Y)\la'Yxoccroce;). The passage is the
subject of Adag. 2023 (Tocum subuertere);
see ASD IL 5, p. 55, n.I. 806.
258 Plaut. Trin. 163 ff.
262 Most. 146 ff. (264 perpetuae; 265 cum
Ritschl: quin cum codd.).
Sexto [Sexto add.] Roscio Comoedo [sed
Comoedo del.] Amerino MS.
269 euertit HI: euertit bonis MS.
270 hoc H I: om. MS.
272 lib. v. H I: ex libro 4. eorr. MS.
273 iam H I: add. MS.
274 ad HI: apud MS.
274-279 Et funditus ... ruas? H I: videsne me
non radicitus euellere omnes actiones tuas.
In eadem: et funditus euerteres ciuitatem.
Iterum in eadem: Vt eius qui perniciosa reip.
consilia cepisset, omnis memoria funditus ex
oculis hominum ac mentibus tolleretur MS.
280-281 Mulrum reuellendam H I: om. MS.
285-29° Rursus habemus H I: om. MS.
266 EX7tPE(J.V£~E~VE.g. Demosth. 43, 69.
267 Cic. Fat. 5, n.
268 S. Rose. 39, 115·
269 Yerr. 2, 11, 21, 52 (270 deficiant; 271 se; 272
arbitrentur: arbitrantur v.I.).
272 Yerr. 2, Ill, 18, 47.
274 Dom. 13, 35·
Dom. 43, II4 (275 cepisset).
276 Ad Q. fr. I, I, n, 32.
277 Ad Q fr. I, 2, 5, 15·
278 eadem Dom. 13, 34.
372 3
283 Cic. Yerr. 2,11, 33,81 (285 in oculis).
285 Div. in Caee. 8, 27.
288 hie The reference is to 1. 284-
in ore omnium esse See Oxford Latin Dictio-
nary s.v. os, 3 a.
289 in oeulis firre See Adag. 581 (Odorari ac
similes aliquot metaphorae) and 4150
(Oculis ferre et similia).
[H] MYCONIORVM MORE
Muxov[wv o[X1Jv, id est Myconiorum more, dicebantur ad conuiuium accedere qui
vitro venirent non vocati. Myconus vna Cycladum est. Ipsa gens ob rerum
inopiam cogebatur sese conuiuiis ingerere, vnde iocus prouerbialis. Apud Athe-
295 naeum Archilochus lacerat Periclem, quod inuocatus irrueret in conuiuia
Muxov[wv o[x~; quem locum et alibi retulimus.
Myconiorum morum vestigia videas et hodie in quibusdam Hybernis. Qua de
re clarissimus vir Guilhelmus Montioius olim fabulam mihi non illepidam reci-
tauit, imo non fabulam, sed rem ipso teste gestam. Hybernus quidam ignotus
300 ingressus aulam principis tempore prandii non inuitatus accubuit mensae regio-
rum satellitum. Qui videntes auem peregrinam rogarunt cuias esset. Professus est
patriam. Rogarunt num quod officium haberet in aula. 'Nullum,' inquit 'sed
habere cupio.' Illi demirantes hominis impudentiam iusserunt surgere atque
abire. 'Hoc' inquit 'faciam pransus.' Quid multis? Vicit improbitate nec locum
305 in acie deseruit Hybernus. Tandem ira versa in risum rogarunt hominem qua
tandem fronte ausus esset ignotus et alienus sese in regiam familiam ingerere.
'Quoniam' inquit 'sciebam regem satis esse diuitem ad dandum mihi pran-
dium.'
[11] SOLEM ADNVARE FACIBVS 3725
310 Alibi retulimus: To cpw~ ~A[qJ oav[~E~~. Huic simillimum est quod refert Gratia-
nus ex Anacleto papa, causa vi., quaestione prima, in eos qui hie vsurpant sibi
diuinum iudicium, quod nullus hominum poterit effugere; nam incerta sunt
hominum iudicia neque secus sese habent ad iudicia Dei quam fax ad solem. Si
omnia, inquit, in hoc seculo vindicata essent, locum diuina iudicia non haberent.
315 Superuacuis laborat impendiis qui solem certat facibus adiuuare et caetera. Quan-
quam in libris vulgaribus librarii pro 'faeibus' deprauarant 'fascibus'.
[H] CENSORIA VIRGVLA 3726
Tritissimum est apud eruditos censoriam virgam appellare iudicandi autoritatem,
praesertim cum supercilio. A magistratu Romano sumptum. Cuius formae est
320 quod ait beatus Hieronymus in Dialogo aduersus Luciferianos: Nemo potest
Christi palmam sibi assumere, nemo ante diem iudicii de hominibus iudicare. Vide-
tur autem Hieronymus allusisse ad caput Deuteronomii xxv., vbi iusticiae palma
dicitur quae a iudicibus tradebatur ei qui probasset suam innocentiam cau-
samque vicisset. Hanc palmam vere Christus habet nec earn tradit indigno, quon-
325 iam solus iudicio non fallitur, quum in humanis iudiciis plurimum sit et erroris
et caliginis.
ADAGIA IV:viii.24-27
[H] TROCHI IN MOREM
143
372 7
BE1J.~~XOC; obcY)v, id est trochi in morem, de versatilibus et inconstantibus dici soli-
LB II29 tum. Est enim bembix trolchus quem pueri £lagello circumagunt. Suidas citat ex
330 Aristophane B€!1-~~xoC; OUOEV OW;epEPE~V OE~, id est Non oportet quicquam a trocho
differre. Locus is est in Auibus. Hesychius dictum putat in eum qui in fuga non
tenuerit rectam viam, sed in orbem fuerit circumactus. Quod mihi quondam vsu
venit a Sletstadio petenti Basileam. Forte incidimus in quendam equitem, quo
duce quum in nemore diutius obequitarem, rogabam an certo nosset viam. Aie-
335 bat. Quum non esset finis, 'Oportet' inquam 'nos errare. Nam tres iam horas ver-
samur in nemore, quod intra horam solemus emetiri.' Quid multis? Compertum
est minimum abfuisse quin eo rediremus vnde veneramus.
Bembix autem magno impetu mouetur, sed in orbem, vt fugiens non effugiat.
Simili tropo stultorum inconstantiam notat Sirach ille sapiens Hebraeus capite
292 3£XYj\l H I: ex 3~xYj\l con: MS.
294 ingerere H I: ingere MS.
295 irrueret HI: irruerent MS.
298 olim H I: om. MS; mihi H I: om. MS.
299-308 Hybernus ... prandium H I: om. MS.
310 Alibi MS H: Alioqui I; est H I: add MS;
refect Gratianus H I: refectur MS.
313 solem H I: solem Quoniam inquit diuinae
gratiae plenitudo adiectione [l] humanarum
indiget [sed Quoniam... indiget del] MS.
314 seculo H I: secula MS.
372 4
292-293 MUXO'J£fu'J non vocati Suid.
MUXW'JLO~ ydTfu'J 1400.
293 Myconus vna Cycladum est Steph. Byz. S.v.
293-294 Ipsa ... ingerere After Athen. I, 7 f.
294 Athen. loco cit. (296 3£xYj'J).
296 alibi See the dose of Adag. 1007 (Myco-
nius caluus).
298 Guilhelmus Montioius William Blount,
Lord Mountjoy; see the note on p. IQI above.
3725 The title is taken from Alciato, De
verb. sign. IV; p. 81.
310 Alibi Adag. 658 (Lumen soli mutuas).
Decretum Gratiani causa 6, quaestio I, c. 7.
313-316 Decretum Gratiani loc. cit. (315 facibus:
fascibus edd. vert.).
3726 Collect. 765 (Aristarchi obelisci
asteriscique. Censoria virgula). Ono 370.
318 eruditos E.g. Quint. Inst. 1,4, 3; Hier. Epist.
50, 4; 61, 2; 84, 7. The standard form of
the phrase is "censoria virgula". Er. himself
uses it in e.g. Adag. 1801, ASD Il, 4, p. 216,
11. 27 f See also Adag. 458.
316 vulgaribus H I: vulgatis MS.
321 Christi palmam sibi H I: ex sibi Christi
palmam sibi [sibi add] con: MS.
324-325 quoniam solus H I: quia MS.
328 versatilibus H I: ex versatibus con: MS.
331 Locus ... Auibus H I: Locus est in auibus
add MS.
334 an H I: num MS.
338 autem H I: autem autem [sed autem del.]
MS.
319 cum supercilio Le. 'with a frown', 'looking
sternly'. See Adag. 749 (Atto11ere superci-
lium, ponere supercilium).
320 Hier. Contra Lucif, Migne PL 23, 186.
322 Dt. 25, I.
3727 Inspired by Brassicanus, Prov. 18
(Turbine versatilior).
328 Hesych. ~E:fL~LXO~ 3[xYj'J 503 Latte.
329 Est ... circumagunt Suid. (1~fL~"YJ; 236, where
Aristoph. Av. 1461 is quoted (330 ~~fL~"tJXO~,
but Aristophanes has the form ~~fL~LXOC;).
331 Hesych. loc. cit.
332-337 Quod mihi... veneramus Er. travelled
from Selestat (Schlettstadt) to Basel more
than once (in August 1514 for the first time;
see Ep. 3°5, 11. 171 ff. and J.O. Tracy, Er.
Becomes a German, Renaissance Quarterly 21
(1968), p. 282). It is tempting relate the
unpleasant experience described here to Er.'
trip of 1521 or 1522, when illness forced him
to return from; Selestat to his home in Basel
(Ep. 1302,'1. 45; 1342,11.3°0-3°5).
339 Sir. 33, 5·
144 ADAGIA 3728-3731
340 xxxiii.: Praecordia fatui quasi rota carri et quasi axis versatilis cogitatus illius. Apud
Plautum interdum dicitur aliquis 'trocho) aut 'rota figuli versatilior'.
[H]
Refertur ex Menandro
PRAESTAT CANEM IRITARE QVAM ANVM
IloAU x,E~p6'J ECJ'nv EPE't'L(Jct~ ypctuv ~ xuvcx, id est
345 Plus est periculi anum lacessere quam canem.
Hebraeorum sententiae negant vllam iram atrociorem esse ira muliebri. Iritabile
enim ac vindex mulierurn genus, partim ob rationis inopiam, partim ob animi
humilitatem. Nam verae magnanimitatis est quasdam iniurias negligere neque
quosuis homines dignari ira sua. Est autem formidabile animal mulier, quum ad
350 sexus vicium accedit senectus. Canis iritatus tantum oblatrat, interdum et mor-
det, at aniculae praeter linguae venenum interdum instructae sunt malis artibus,
veneficiis et incantamentis. Itaque nonnulli ingenti suo malo experti sunt esse
verissimum quod dixit Menander.
[H] PECVNIOSVS DAMNARI NON POTEST
355 M. Tullius In Verrem actione secunda ait hoc omnium sermone percrebuisse,
non apud Romanos tantum, verum etiam apud exteras nationes, in iudiciis illo-
rum temporum pecuniosum~ quamuis sit nocens, neminem posse damnari. Et in
eundem oratione tertia Reus est enim inquit nocentissimus. Qui si condemnatu1;
desinent homines dicere his iudiciis pecuniam plurimum posse; sin absoluitu1; desine-
360 mus nos de iudiciis transferendis recusare. Huic affine quod aliquoties reperitur
apud Salustium in Bello Iugurthino Romae esse venalia omnia. Nunc amisit Roma
imperium, vtinam et dictum non haereret!
[HJ INTER MANVM ET MENTVM 3730
Festus Pompeius indicat esse prouerbium apud Latinos, sed ex ino Graeco duc-
365 turn IloAA& [LE't'ct~u 1tEAE~ XUA~XOC; xctl X,dAEOC; &xpou. Cuius originem ita refert:
quum Chalcas vitem sereret, quidam augur vicinus praeteriens dixit ilIum errare:
non enim ei fas esse nouum vinum degustare. Tantum colligere licuit e frag-
mentis quae nobis quorundam stoliditas superesse voluit ex autore vndiquaque
doctissimo.
370 Prouerbium admonet in hominum vita nihil esse certi. Nam saepenumero fit
vt quod nos maxime tenere credimus casus aliquis inopinatus interuertat. Veluti
quum quis manu tenet poculum minimumque spacii sit inter manum et men-
LB II30 turn, tamen interdum fit vt is moriatur, antequam bibat. Hoc proluerbium variis
modis effertur eiusque originem alii aliter prodiderunt; de quibus satis, opinor,
375 dictum est in prouerbio Multa cadunt inter calicem supremaque labra. Hie ideo
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retulimus quod aliis verbis commemoretur a Festo, in quibus nonnihil est gratiae
ex prosonomasia: manum et mentum.
[H] COLOPHONIVM CALCIAMENTVM 3731
KOAO<pW'JEW'J U1t6a1J~ll, id est Colophonium calciamentum dicebatur cauum. Nam
380 antiqui fere soleis vtebantur, quae infimam pedum partem tantum munirent.
Vidi apud nostrates calciamenti genus ex ligno cauato confectum, quod vulgata
lingua cauum truncum appellant. Vnde quadrabit in hominem stolidum et
incompositum et rusticanum. Per lutum ituris conuenit tale calciamentum.
Venuste itaque dixeris in sordidis autoribus versaturo opus esse calceis Colopho-
340 carri MS: curri H I.
340-341 Apud ... versatilior H I: om. MS.
344 Xet'po\l HI: Xe:t'PO\l MS.
345 periculi HI: pericli MS.
349 homines H I: om. MS; formidabile H I:
formidabilius MS.
351 sunt H I: om. MS.
352 Itaque H I: Ita MS.
355 secunda HI: 5. MS.
357 pecuniosum H I: pecuniosum hominem
340-341 Apud Plautum etc. In Brassicanus, Er.
read: "Plautus dixit: versutior rota figulari."
See Plaut. Epid. 371 "Vorsutior es quam rota
figularis. "
3728
343 Menander, fr. 587 Koerte Il, quoted by
Stob. IV: 22, 158 (344 e:pd.HaIXL).
346 Hebraeorum sententiae Sir. 25, 23 "non est
ira super iram mulieris."
346-353 lritabile etc. Er. expresses contempt for
the female sex in some other adages too; see
2921 (Foemina nihil pestilentius), 1922
(Mulierum exitia) and 3097 (Mulierem
ornat silentium). Even so, Heinimann (ASD
Il, 5, p. 281, n.ll. 913-914) cautions against
taking Er.' occasional sharp remarks as
expressions of misogyny.
351 linguae venenum "Mulieres lingua melius
quam viri belligerantur", Er. remarks in
Adag. 2700 (Canes timidi vehementius
latrant).
372 9
355 Cic. verr. I, I, I.
358 ve-rr. 2, I, 2, 6.
361 Sall. lug. 8, 1 (Romae omnia venalia esse);
c£ 20, I; 28, I; 31, 25; 35, 10.
3730 Otto 1035.
364-365 Fest. p. 132 Lindsay "Manum et men-
tum proverbium est ex Graeco ductum ... ".
As regards the Greek proverb, Er. also quotes
it (from Gell. XIII, 18, 3) in an adage of ear-
MS.
357-362 Et ... haereret H I: om. MS.
367 ei H I: add. MS.
375-377 Hic ... mentum H I: om. MS.
380 antiqui H I: veteres MS.
383 incompositum H I: incompositum. Itidem
Seythicae grecis est calciamenti genus, incon-
ditumMS.
383-393 et rusticanum... videri H I: om. MS.
lier date, namely 401 (Multa cadunt inter
calicem supremaque labra).
366 Chalcas For Chalcas instead of Calchas see
ASD Il, I, p. 217, app. crit., n.l. !IO; Il, 6,
p. 487, 1. !I7.
367 degustare There is a lacuna in the text of
Festus on this point. Er. has supplied the
verb from other sources; see Adag. 401.
368 vndiquaque 'in every respect'. A non-classi-
cal form, compounded from 'unde' and
'quaque' after the analogy of 'ubiquaque'. Er.
also uses the variant 'vndequaque' (Adag.
3767, p. 162, 1. 775 and 3836, p. 196, 1. 393).
375 prouerbio... labra Adag. 401.
377 prosonomasia Er. frequently uses prosono-
masia instead of the correct term ,paronoma-
sia', e.g. in Adag. 297 (Septem conuiuium,
nouem conuicium).
3731 The second part (11. 385 fE) is taken
from Brassicanus, Prov. 73 (Calcei Sicyonii).
379 Hesych. Ko).m.pW\lLIX 3391 Latte: U7tOa~f.lIXTIX
XO'!:AIX. There is no evidence that this was a
proverbial expression. Er.' suggestion that
one may use it in a metaphorical sense was
perhaps prompted by the Cicero passage
quoted in 11. 387 fE, in which there is men-
tion of ,Sicyonian shoes' in a comparison.
379-385 Nam... Colophoniis Added by Er.
382 cauum truncum A literal translation of
the Dutch word ,holsblok' (wooden shoe,
clog).
ADAGIA 3732-3733
385 niis. Huic contrarium videtur calciamentum Sicyonium, cui cognomen inditum
a Sicyone, ciuitate Peloponnesi, vt indicat Stephanus atque etiam Sextus Pom-
peius Festus. Neuter tamen indicat vsum adagii. M. Tullius indicat Sicyonios caI-
ceos fuisse perbellos, sed aptiores foeminis et effoeminatis quam viris. M. Tullii
verba subscribam: Quin etiam, quum et scriptam orationem disertus orator Lysias
390 attulisset ad Socratem, quam si videretur ediseeret ac pro se in iudicio vteretur, non
inuitus legit et commode scriptam esse dixit; sed'inquit 'vt, si mihi caleeos Sicyonios
attulisses, non vterer, quamuis essent habiles et apti adpedes, quia non essent viriles:
sic illam orationem disertam sibi et oratoriam videri, fortem et virilem non videri.
[H] MANDVCES 3732
395 Manduces dicebantur vehementer famelici aut qui minis inanibus terrorem incu-
terent. Festus Pompeius tradit in pompis olim inter caeteras ridiculas ac formi-
dolosas imagines ire soIere effigiem magnis malis, late dehiscente rictu et ingen-
tern dentibus sonitum facientem. Earn (manducem' appellabant. Apud PIautum
in Rudentibus ita loquitur Charmides parasitus:
400 Quid si aliquo ad ludos pro manduce me locem?
Quapropter? Quia pol clare crepito dentibus.
Enatarat parasitus e naufragio totusque horrebat prae frigore. Vnde pauIo post
dicit se omnia corusca Ioqui. Aut de hac aut de simili effigie sentire videtur Mar-
tialis, quum ait:
405 Sum figuli lusus, rufi persona Bataui.
Quae tu derides, haec timet ora puer.
Hoc genus imaginum Graeci vocant ~OP!1-0AUX~OC, quod lupina specie terrerent
pueros, vt a plorando desisterent.
[H] VBI TV CAIVS, IBI EGO CAIA 3733
410 Plutarchus in Problematibus Romanis quaerit vnde mo~ ille natus sit vt qui spon-
sam ad sponsum deducerent iuberent illam haec verba profari: "07tOU crI; K&xo~,
E:Y~ Koc"toc, id est Vbi tu Caius, ego Caia, dubitatque an prisci voluerint sponsam
his verbis depecisci cum sponso vt inter ipsos omnia essent communia pariterque
imperarent in familia, quasi diceret: (Vt tu dominus domus et autor, ita ego
415 domina domus atque hera.' Forma sermonis sumpta videtur a iurisconsultis, qui
pro quibusuis nominibus ponunt C Seium et L. Titium, quemadmodum philo-
sophi Dionem ac Theonem. Vnde et illud prouerbium quod alibi citauimus ex
Varrone Idem Actii quod Titii, quum par duorum ius significatur. An potius omi-
nis causa Caia nominetur, quod fuerit quaedam Caia Cecilia, mulier quum ele-
420 ganti forma turn probatissimis moribus, antea dicta Tanaquil, quae nupsit vni e
filiis Tarquinii, videlicet Tarquinio Prisco. Huic Caiae Romani posuerunt sta-
tuam aeream in templo Sancti - sic enim scribit Plutarchus: E'J 't"(f) "roG ~&.YXTOU
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[sp0. Is erat deus olim hoc nomine cultus apud Romanos, vnus e numero duo-
decim selectorum. Ibidem antiquitus erant reposita illius sandalia et colus, quo-
425 rum ilia testabantur earn domi manentem familiae curam habuisse, haec indus-
triam significabat, quod muliebres operas diligenter obierit, lanificii studiosa.
Huius itaque nominis mentio sponsam admonebat vt talis esset suo marito qua-
lis Caia Cecilia fuerat suo. Inter priscas nuptiarum ceremonias seruabatur et
LB II31 illud, Iquod inauspicatum habebatur vel sponsum vel sponsam propriis appellare
430 nominibus. Quin et in hodiernum vsque diem obseruatur vt sponsa relicto
cognomento gentilitio transeat ad cognomen viri, vt: Hectoris Andromache.
398 Apud Plautum H I: ex Apud [add} Plautus
corr. MS.
399 ita ... parasitus H I: add. MS.
400 aEquo H I: add. MS.
401 Quia pol H I: add. MS.
402-406 Vnde puer H I: add. MS.
407-408 Hoc desisterent H I: om. MS.
4IQ Romanis H I: add. MS.
4II sponsum H I: sponsam MS.
415 iurisconsultis H I: iureconsultis MS.
417 Dionem ac H I: add. MS.
417-418 quod ... Varrone H I: add. MS.
419 Caia Cecilia H I: ex Cecilia Caia corr. MS.
385 calciamentum Sieyonium Hesych. crn<U~\lw:
627 Schmidt: {mo3~[J.!XT!X )'U\liX~X€l:iX.
386 Steph. Byz. ~nww\l. Fest. p. 455 Lindsay.
387 Cic. De or. I, 54, 231 (389 ei; disertissimus;
390 attulisset, quam si ei videretur edisceret,
ut ea pro; 392 atque [et v.l.] apti ad pedem).
Unlike Brassicanus, Er. does not bother here
to quote accurately. See also Apophth. HI,
Socratica 65, LB I~ 161 F.
3732
395 Manduces Fest. p. u5 Lindsay. The correct
form is 'manduci'. Er. has adopted the wrong
form from the Aldine edition of 1513 (col.
II65) or, possibly, from Giambattista Pio's
Plautus commentary; see n.1. 398 below.
396 Fest. loco cit.
398 Plaut. Rud. 535 f. (400 me pro manduco:
me pro manduce Pio ad loc.). This passage is
also found in Festus, but Er. quotes it
direcdy from Plautus.
402 paulo post Rather, 'paulo ante': Rud. 526.
403 Mart. XI~ 176 (405 russi). Er. owes this
reference to Pio, who quotes the same passage
(reading "rusi") in his Plautus commentary.
407 Hoc genus... [J.oP[J.OMX~iX C£ Etym. mag.
[J.oP[J.OAUX.€l:ov 590, 51-58.
3733
410 Plut. Mor. 271 e (4U rcX.wc;; 412 riXtiX).
415-417 Forma... Theonem Again after Plut.
loc. cit. Cf. Ono 1790 and Nachtriige zu
420 antea dicta Tanaquil H I: om. MS.
421 videlicet Tarquinio Prisco H I: om. MS;
posuerunr H I: posuerant MS.
423-424 Is ... selectorum H I: om. MS.
424 erant reposita H I: reposita erant MS.
426 significabat HI: significabant MS; lanificii
studiosa H I: om. MS.
429 propriis H I: add. MS.
431 ad H I: in MS; vt H I: add. MS; Andro-
mache H I: Andromache, et Margareta
Ropera, quod cognomen est marito, quum
antea Mora diceretur MS.
433 sororem H I: ex sorem corr. MS.
Otto, p. II9.
417 alibi Adag. 977 (Idem Accii quod Titii).
418 Varro, Men. 543 Buecheler, quoted by Gel1.
HI, 16, 13 ''Attio idem quod Titio ius esw".
418-419 An potius... nominetur The clause
depends on dubitatque (1. 412). The syntactic
structure, which closely follows the passage in
Plutarch, is awkward; it may be taken as a symp-
tom of hasty writing and of lack of revision.
418-422 An potius.. . Sancti The primary
source is Plut. loco cit., to which Er. adds
details taken from Fest. p. 85 Lindsay.
422 Sancti So Plutarch, but the real name of
the god was Sancus; see F. Bomer's comment
on avid. Fast. VI, 213.
424-426 Ibidem... significabat Plut. loco cit.
426 lanificii studiosa After Fest. loco cit.
431 vt: Hectoris Andromache In the first version
of the present adage, preserved in MS, Er.
gave a second example, namely "et Margareta
Ropera, quod cognomen est marito, quum
antea Mora diceretur." It is unclear why Er.
on second thought decided to reject this
homage to More's esteemed daughter Mar-
garet (it is not deleted in MS). She married
William Roper in 1521 and corresponded
with Er.; see Contemporaries 11, S.v. and C.
Bene, Cadeau dEr. Cl Margaret Roper: Deux
hymnes de Prudence, Moreana 26 (Melanges
Marc'hadour) (1989), pp. 469-480.
ADAGIA 3734-3737
Prouerbium e coniugio natum inter coniuges maneat, nisi quod potest et ad
sororem fratremque accommodari.
[H] RVMOR PVBLICVS NON OMNINO FRVSTRA EST 3734
435 Carmen Hesiodi celebratissimum citat Aristoteles libro Moralium Nicomachio-
rum VU.:
<l>~~"tj S' oU't'm 7tOC~7tClV &7t6AAU't'Cl~ ~V't'~VCl AClot
llOAAot ep"tj~[~wcr~v, id est
Haud quaquam in totum rumor perit ille, per ora
440 Qui volitat populis compluribus.
Philosophus hunc versiculum adducit velut argumentum probabile voluptatem
esse summum bonum, quod eam et homines expetant et bruta animantia.
[H] QVADRATVS HOMO 3735
Aristoteles Moralium Nicomachiorum prima disputans aduersus eos qui felicita-
445 tern hominis bonis externis definiunt, quae fortunae arbitrio dantur simul et eri-
piuntur, dicit ad hanc rationem felicem chamaeleontem quempiam induci, vt qui
subinde mutatis rebus nunc felix sit, nunc infelix, quemadmodum chamaeleon
ad speciem rerum quibus admouetur mutat colorem, quum vera felicitas praeei-
pue sita sit in bonis animi. Vnde eolligit, qui vere beatus sit nihil obstare quo
450 minus per omnem vitam sit beatus, ae subiieit: J\d yap ~ ~ocAm'tCl nocv"t'wc;; 7tpOC-
~E~ xoct 8Ewp~m::~ "t'tX XCl"t"' &pE"t'~V, xoct 'ttXC;; "t"uXOCC;; OrerE~ XOCAA~cr'tCl xoct n&vTfl 1tocv'twC;;
E.~~EAWC;; () y' wc;; &'A1J8wC;; &yoc8oC;; XClt t'E"t'pocywvoC;; &VEU ~6you, id est Semper enim
aut quammaxime omnino faciet et contemplabitur quae sunt virtutis, ac fortunae
casus optime feret ac prorsus omni ex parte modulate, is sane qui vere bonus est et
455 quadrangulus, carens omni vitio. Libro Rhetoricorum tertio meminit huius dieti
inter genera metaphorarum. Haec autem figura, in quameunque partem volua-
tur, sui similis est; ita sapiens, quaecunque inciderit fortuna, non mutat animum.
Venustius erit, si viri fortis animum nee vllis fortunae casibus labefaetabilem
dicamus t'E"t'pOCywvov.
MERCES AMICO CONSTITVATVR
Plutarehus in vita Thesei tradit fuisse quendam Pittheum, auum Thesei mater-
num, a quo Hippolytus ille pudieus fuerit institutus. Is gnomologiis, quae turn
temporis praecipua habebatur sapientia, clarus erat. Ex eius sententiis hane vnam
fuisse ferunt:
M~cr8oc;; S' &vspt ep[A<}l dplJf.LsvoC;; &pxwc;; ~cr't'w,
Aequa viro merces fac praestituatur arnico.
id est
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Aristoteles nono Moralium Nicomachiorum narrat Protagoram cum nemine dis-
cipulorum solere pacisci, verum vbi iam didicissent quae volebant, iussit ipsos
dispicere, quanti aestimarent ea quae didicerant, et quicquid ab illis dabatur acci-
470 piebat. Hoc animo qui sunt, iis in hoc genere commerciorum putat esse satis Pit-
thei praeceptum, qui iubet amico viro statui mercedem iustam et aequam.
Bene haberet, si medici quoque nihil paciscerentur, sed aegro leuato acciperent
quod daretur. Nam quod Aristoteles inibi refert de quibusdam sophistis qui
neminem recipiebant in disciplinam nisi numerata mercede, mox acceptis num-
475 mis non praestabant quod erant polliciti, videmus interdum fieri a chirurgis ac
medicis malae fidei; ac fere comperiuntur esse impostores qui stipulantur ingens
praemium nec admouent manum nisi aut tota summa aut maxima pars statim
numeretur.
[HJ A BONIS BONA DISCE 3737
480 Aristoteles Moralium Nicomachiorum nono, ostendens virtutem optime disci
conuictu bonorum, quod amici se mutua corrigunt, si quid erratum est, et sese
LB IIp vicislsim ad honestas excitant actiones, citat carmen veluti notum: 'Ea8Awv fJ.€V
434 non omnino frustra est H I: om. MS.
435 citat Aristoteles H I: citat Ho [sed Ho del.}
Aristoteles MS.
436 vii. H I: om. MS.
437 ot)'Tm H I: ot)"n MS.
442 summum H I: ex summam corr. MS.
447 sit HI: appareat MS.
449 sita sit H I: sit om. MS.
452 &:":Yj6wc; &ytX6oc; H I: &:y<x6oc; &:):1j6wc; ex &OA.
&oy. corr. MS.
453 aut H I: aut certe MS; et H I: om. MS.
454 sane H I: om. MS.
3734
435 Hes. Erg. 763, quoted by Aristot. Eth. Nic.
VII; 13, 5 (437 otJ'nc;: ot)'n y€ v.l.).
438 qi1)f.l.i~wQW In Aristot. Eth. Nic. the line
breaks off after 1tOAAOt. The verb in Er.' ver-
sion may have been supplied directly from
Hesiod, or from Aeschines (I; 129 or 2, 144);
who quotes Hesiod more fully (cp1)f.l.i~wQ't:
ep1)fLi~oU(H v.I.); see Adag. 4076, 11. 737 f£
3735
444 Aristot. Eth. Nic. I, 9 £ The chameleon is
referred to in I, 10, 8.
450 Eth. Nic. I, 10, II (1t.xVTWV).
455 Aristot. Rhet. Ill, II, 2.
456 Haec figura I.e. the square.
3736
461 Plm. Thes. 3, 2-4.
456 partem H I: add. MS.
458-459 Venustius... 'T€Tp.xywvov H I: om.
MS.
461 quendam Pittheum H I: Tittheum quen-
dam MS.
462 quae H I: ex quum [?} corr. MS.
463 sapientia H I: sapietia MS.
467 nono H I: ex .... [?} corr. MS.
469-470 accipiebat HI: accipiebant MS.
477 rota H I: toa MS.
482 citat H I: ex notat [?J corr. MS.
462-464 Is gnomologiis ... jerunt Er. misinter-
prets Plutarch. Not Pittheus, but Hesiod was
famous for his maxims; one of these is
ascribed to Pittheus, as Plutarch says (Thes.
3, 3)· The verse is found in Hes. Erg. 370.
462 gnomologiis yvwf.l.oAoyitXc; Plut.
467 Aristot. Eth. Nic. IX, I, 5.
473 Aristot. ibid.; 6-7.
3737
480 Aristot. Eth. Nic. IX, 12.
482-484 citat... Socratis Aristot. Eth. M·c. IX,
12, 3. The line is indeed from Theognis (Eleg.
I, 35). Er. inferred this from Xen. Symp. 2, 4,
where the name of the poet is given. The same
line is quoted by Xen. Mem. I, 2, 20, but
without the name of an author. Hence, Er.'
reference to Xen. Mem. is due to a mistake.
ADAGIA 3738-3741
y~p Q:n' e:a8A&. Versus autem est Theognidis, cuius meminit Xenophon in com-
mentario de dictis ac factis Socratis. Aiebat enim inter vnguenta nullum oleum
485 melius olere quam quo vngebantur athletae, amaracinum et foliatum foeminis
esse relinquenda. Rogatus quid deceret olere senes, respondit: 'Probitatem.' Dein
rogatus vbi hoc vnguentum venderetur, Theognidis hemistichio respondit:
'Ea8AWV !-lE:V y~p Q:n' E:aeA~ S~S&~ECH, id est
Qui bonus est, ab eo bona discito.
490 Itidem et noster YW,)!-loyp&cpOC;: Disce, sed a doctis.
[Hj ASINVS STRAMENTA MAVVLT QVAM AVRVM 3738
Aristoteles libro Moralium Nicomachiorum decimo, disputans non eandem
omnibus esse voluptatem, quum aliis rebus delectetur canis, aliis equus, aliis
homo, citat Heraclitum, qui dixerit OVOUC; aup!-LClT' rlV EAEa8Cl~ !-l&AAOV ~ xpua6v'
495 ~owv yocp xpuaou TPOCP~ ovo~c;, id est asinos stramenta malle quam aurum, quod asi-
nis pabulum auro sit iucundius. Atque hac quidem in parte asini plus sapiunt
quam homines. Illi rem aestimant vsu, nos inutilibus atque etiam noxiis rebus ex
inani persuasione ingentia statuimus precia. Notus est apologus de galla qui gem-
mam in sterquilinio repertam contempsit. Gallus enim mauult putre granum
500 quam margaritum aut adamantem. Ita qui ventris sunt mancipia compotationem
temulentam omnibus disciplinis liberalibus anteponunt.
[HJ IOCANDVM VT SERIA AGAS 3739
Eodem libro refert sententiam Anacharsidis, qui taxarit eos qui seria agunt vt
iocentur, quum iocus in hoc interdum admittendus sit vt seriis rebus vacare
505 liceat. Velut qui per omnem vitam magnis laboribus hoc agunt vt flant boni sal-
tatores aut egregii tibicines. Aristotelis verba sunt haec: ~7tOUS&~E~V SE: XiX~ 7tOvd'v
nCl~o~&c; x&p~v ~AWWV CPCl~VETiX~ XiX~ A~iXV 7tiX~OL}'OV. I1Cd~E~V SE: 6n())c; a7touS&~71, xaT'
J\.v&XiXpa~v, op8wc; ~XE~V SOXE~, id est Studere vero ac laborare ludendi gratia stoli-
dum videtur atque admodum puerile. At ludere vt agas seria, iuxta Anacharsidis sen-
510 tentiam, recte videtur habere.
[HJ CYCLOPVM MORE 3740
In eodem rursus libro Cyclopicam vitam appellat vbi nullis publicis legibus viui-
tur, sed quisque suo arbitratu res gerit: 'Ev OE: T!X~C; 7tAE~a"riX~C; TWV 7tOAElJJV e:~'Y)flEA­
'Y)Ta.~ nEpt TWV TOWU1"lJJV, xelL ~ii ~xa.aToc; ci,c; ~OUAETiX~, KUXA())n~XWC; 8E!-l~aTEUlJJV
515 7ta.~OlJJV ~ OCAOXOU, id est In caeteris autem ciuitatibus super his (hoc est educatione
liberorum) nulla est habita cura, sed quisque viuit vt vult, Cyclopum ritu de liberis
et vxore fas nefasque statuens. Cyclopes enim sparsim habitare feruntur in monti-
bus, nulla specie vitae ciuilis, sed in suo quisque antro facit quod lubet. Ne reli-
gio quidem apud illos vlla. KUXAlJJ7tOC; ~~oc; alibi nobis dictus est.
ADAGIA IV.viii.38-4I
520 [H] IN LEPORINIS 3741
id est
'Ev A\t.ycPOr.c;" id est in leporinis carnibus viuere dicebantur qui laute atque in deli-
tiis vitam agebant. Nam leporinam olim in delitiis habitam dec1arat Martialis:
Inter aues turdus, si quis me iudice certet,
Inter quadrupedes gloria prima lepus.
525 Attestatur et prouerbium Tute lepus es, et pulpamentum quaeris. Aristophanes in
Vespis Sunt inquit mille ciuitates quae nunc nobis tributum soluunt. Harum vni-
cuique si quis imperet vt viginti alat viros,
~uo flUpr.&aEC; -rwv a1)!J-o-rr.xwv e:~wv EV 7tliar. A\t.ycPor.C;
K\t.~ crn:cpocvor.ar.v 7ta.v-roaa.7toIar.v x\t.~ 7tucp x\t.~ 7tUa.plT71,
530 Viginti milia popularium viuerent in omnibus leporinis omnigenisque coronis et pyo
et pyarite. IIuov autem Graeci vocant lac quod animal primum reddit a partu et
pyariten hinc factam decoctionem. Interpres eitat carmen, ex Homero, ni fallor:
11uov aa.r.V6~EVor. x' E!J.7tr.fl7tAOCflEVOr. 7tUa.plT1)V,
Epulantes pyo et explentes sese pyarite.1
id est
483 y&p H I: add. MS.
483-490 Versus ... doctis H I: om. MS.
492 Moralium H I: om. MS; eandem H I:
eadem MS.
493 voluptatem H I: voluptati MS.
494 citat H I: ex cit corr. MS.
496 pabulum H I: pabulum ex part [sed rt del]
MS.
498 inani MS: animi H 1.
498-501 Notus... anteponunt H I: om. MS.
503 seria H I: serio MS.
484-489 Aiebat... discito After Xen. Symp. (!) 2,
3-4. Er. quotes the same passage more fully in
Apophth. Ill, Socratica 69, LB I\1, 162 C.
490 noster Y\lc.u~oypO:cpo~ Cato Dist. I~ 23
"Disce sed a doctis, indoctos ipse doceto."
For Er.' edition of the Disticha see ASD 11, 4,
p. 91, n.ll. 91-93.
3738 Collect. 29.
492 Aristot. Eth. Nic. X, 5, 8.
494 Heraclitus, fr. 9 Diels I, p. 152.
498 apologus Phaedr. Ill, 12, 1-2 "In stercuilino
pullus gallinacius / dum quaerit, escam mar-
garitam repperit."
3739
503 Aristot. Eth. Nic. X, 6, 6.
505-506 Velut ... tibicines Added by Er.
506 Aristot. loco cit.
374°
512 Aristot. Eth. Nic. X, 9, 13 (515 ~8'). Cf
504 iocentur H I: iocentur, iocent [1 sed iocent
del] MS.
505 Velut H f: Veluti P] MS.
506 Aristotelis H I: Aristoteles MS.
514 {h:~~(rre:uw\l H I: ex 6e:~u(j1'E:uW\l corr. MS.
517 et H I: et et MS.
518 lubet H I: vult MS.
525 Attestatur ... quaeris H I: om. MS.
527 alat H I: alant MS.
530 popularium MS: populorum H 1.
531 lac H f: om. MS.
Horn. Od. IX, 114 f.
519 alibi Adag. 969 (Cyclopica vita).
3741 Inspired by Brassicanus, Prov. 6
(Inter meros lepores).
521 Aristoph. l7esp. 709.
522 Martial. XIII, 92 (523 quid; certum est; 524
mattea: gloria v.I.).
525 prouerbium Adag. 507.
Aristoph. \/esp. 707 ff. (528 ~up~tX.8' &\1
Dobree: ~UpLtX.ae:~ codd.; 529 1tuc';'>; 1tUp~tX.'t'!I:
1tutXp('t'!I ed. Aid.).
531 I1 UO\l •.• partu Hesych. 1tu6v 4377 Schmidt:
YO:AtX 't'o 1tpw't'ov; c£ Suid. 1tUO~ 3179.
532 pyariten The correct form is 1tUp~tX.'t''Y)\I.
Interpres Schol. on Aristoph. l7esp. 710 (533
I1uo\l; 8tX~\lU~e:VOL Parson: 8tX~\l6~e:\lm ed.
Aid.; XtXt; 7tUPLtX.'t'!I: 1tutXp('t''Y)v v.I. [1tUPLtX.'t''Y)\I
ed. Aid.]). The line is from Cratinus' Odysses,
fr. 149 peG IV:
LB II33
536
Rursus Aristophanes in Equitibus, quum Cleon et aduersarius certatim promit-
tunt lautissimas epulas populo, multis deliciarum generibus nominatis promit-
tuntur et leporinae carnes quasi summae exquisitaeque deliciae.
[HJ MATREM SEQVIMINI, pORerl 3742
"E7te:a8e: fl1J1'pl, xo~pm, id est
540 Post matrem adeste, porci!
Id subinde repetitur apud Aristophanem in Pluto. Interpres admonet iocum esse
prouerbialem in stupidos et indoctos. Sus enim Mineruae opponitur iuxta
prouerbium. Veluti si quis diceret indocti praeceptoris indoctis discipulis:
"E7te:a8e: fl1J1'pl, XO~pOL. Quadrabit et in gulae ventrique deditos.
545 [HJ ARISTYLLI MORE 3743
Idem eodem in loco: LU 8' 'Apla1'UAAOC; u7t0XcXaxu>'J spe:~c;: Tu vero Aristyllus sub-
hians dices. Interpres admonet Aristyllum fuisse poetam deformem ore semper
hiante, quem obiter taxat Aristophanes, cuius et meminit E'J 'ExXA1JaLCl~ouaClLC;.
Tragicum autem est et histrionum ore nimium diducto loqui. At mihi videtur
550 magis taxatus Aristyllus, quod ore paululum diducto loqueretur, vt vox magna ex
parte prodiret per nares stridula, qualis est porcorum; quod vicium in quorun-
dam pronunciatione cantuque videmus.
[H] CITERIA 3744
Citeriae conuicium in homines impendio loquaces olim iactatum est. Cato in M.
555 Caelium: Quid ego dicerem amplius, quem denique credo in pompam vectitatum iri
ludis pro citeria, atque spectatoribus sermocinaturum. Festus Pompeius admonet
'citeriam' dictam fuisse quandam effigiem argutam ac loquacem, quae ridiculi
gratia in pompis vehi soleat, crepitum et strepitum assidue aedens.
Nunc in pompis non circunfertur citeria, sed multi citerias habent domi, fac-
560 titiis illis multo magis obstreperas.
[HJ OSTREI IN MOREM HAERET 3745
"Qa7te:p Ae:7t~c; 7tpoa[axe:1'IXL, id est Ostrei siue conchylii in morem adhaeret. Aristo-
phanes dixit in anum quae aegre a iuuene diuellebatur:
(Qc:; e:U1'6 \I U>C:; , (;j Ze:u BClaLAe:u, 1'0 yplX"l'OW\I
"Qa7te:p Ae:1t~c:; 1'C{) fle:LPClXicp 7tpoa[crxe:1'ClL,
o Iuppiter, quam fortiter conchae modo
Isthaec anicula adhaeret adolescentulo!
id est
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Est concharum genus quod capillamentis quibusdam inter se cohaeret, quo tutius
sit aduersus vndarum motus.
570 [HJ HODIE NIHIL SVCCEDIT 3746
Plautinus Amphitryo in sui nominis fabula citat adagii titulo:
Nihil est, vt dici solet, quod hodie bene succedat mihi.
Allusit autem ad vulgi superstitionem, cui quidam dies credebantur rebus geren-
dis auspieati, quidam infelices. Quod si vnum atque alterum parum sueeessit ex
575 sententia, hine existimantes totum diem, dicunt: 'Hodie nihil sueeedet' et ab
omnibus negociis abstinent.
535-537 Rursus ... carnes H I: add. MS.
537 quasi ... deliciae H I: om. MS.
537 sequimini H I: sequamini MS, sed sequi-
mini scripsit amanuensis in indice, f II4v•
540 Post H I: add. MS.
547 deformem H I: add. MS.
548 EV H I: in MS.
549 histrionum I: histrionicum MS H.
555 quem H I: quem ego MS.
535 Aristoph. Equ. 1I92 and 1I99. The lack of
grammatical sequence in the final sentence
indicates that Er. worked hurriedly and did
not allow himself time for a careful revision.
3742
539 Aristoph. Plut. 308 and 315.
541 Interpres Scho1. ad loco
542-543 Sus... prouerbium See Adag. 40 (Sus
Mineruam).
3743
546 Aristoph. Plut. 314.
547-548 Interpres... 'EXXJ;YJmiX~oucr():~c; Scho1.
ad loc.; the reference is to Eec!. 647.
551-552 quod vicium etc. See De duil., LB I,
1034 C "Ridiculum naribus vocem emittere,
nam id cornicinum est et elephantorum."
3744
554 Fest. p. 52 Lindsay.
Cato, fr. 83 Sblendorio Cugusi, quoted by
Fest. loco cit. (555 Quid ego cum illo dis-
sertem: Quid ego dieerem edd. vett.; quem
ego denique credo in pompa vectitamm ire;
556 atque cum spectatoribus: atque specta-
toribus edd. vett.). Er. quotes the same pas-
sage in Adag. 1644 (Archytae crepitaculum),
558-560 crepitum ... obstreperas H I: om. MS.
562 A€1t(XC; H 1: ex A€rC():C; corr. MS.
565-569 id est ... moms H I: om. MS.
571 Plautinus... citat H I: Plautus In
Amphytrione cita MS.
572 bene H I: om. MS.
573 quidam H I: ex quibam corr. MS.
574-576 Quod si... abstinent H I: om. MS.
575 existimantes I: aestimantes H.
ASD 11, 4, p. n6, H. 664 f£
555 pompam So MS, H, and l
556 Fest. loc. cit.; Er. has added crepitum ...
aedens.
558 soleat For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.1. 565.
559-560 multi... obstreperas Er. may well be
thinking of his own housekeeper Margarete,
whom he likes to portray as a nasty bitch; see
e.g. Ep. 2467, 1. 12; 2735, 11. 50-SI; Contem-
poraries I, s.v. Blisslin.
3745
562 Aristoph. Plut. 1096.
564-565 Plut. 1095 f. (565 7tpOadXE't'o: 7tFocrlcr-
Xe:TiX~ v.1.).
568 ,capil~mentis Cf. Aristot. Hist. an. IV, 529 a
't'(): 't'P~Xw~'YJ'
3746
571 The quotation is not found in Plautus, but
in a supplement to the Amphitruo, composed
by humanists; see Adag. 3716, p. 139, n.l1.
204-207. The line appears in Braun, Scenae
suppositiciae, p. 136.
573-574 vulgi ... infelices See Adag. 3988 (Nul-
Ius dies omnino malus).
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Aristophanes EV 'EXXA1J(nel~oucrel~C; facit mulieres hoc molientes vt occupent rem-
publicam, quod hactenus ab omni functione submotae nihil egerint:
Nuv !-'-EV yap Ol)TS: 6sofJ-E:v Ol)-r) EAelUVOfLE:V,
Neque currimus nunc nec iuuamur remige.
Metaphora sumpta est a nautis ad reipublicae gubernationem. Nautae 'currere'
dicuntur, quum venti sunt secundi, EAelUVE:~V, quum destituti ventis remigio
nauim impellunt; qui cursus dieitur secundarius: 0 aEUTEpOC; 7tAOUC;. Sentiunt se
585 nec pace nec bello ad vlla vocari munia.
Apte torquebitur et in illos qui frustra conantes nihil proficiunt, videlicet
aduersante fortuna.




"Qcr7tE:P 7t1JAOCPOpOUVTEC;, id est vt lutum baiulantes. Apud Aristophanem in
Coneionatricibus queruntur foeminae populum Atheniensem non conuenire ad
coneionem I nisi dato singulis obolo, quum ante suo victu consultarent de repu-
blica. IT1JAOCPOP~elV autem posuit pro omnium quaestuariarum artium sordidis-
sima. Apte torquebitur in eos qui functionibus honestis ad abiectum quaestum
abutuntur, veluti qui concionantur, sacrificant, sepeliunt, ministrant sacramenta,
non facturi nisi detur aliquid in manum, &cr7tE:P oi 7t1JAOcpOpOUVTEC;. Nota est sacra
historia de Hebraeis apud Aegyptios EV 7t~ACP Xllt 7tAuv6cp seruientibus.
[HJ TAM MVLTA QVAM SAPIENS 3749
Aristoteles libro Rhetoricorum tertio admonens ne orator nimium crebris enthy-
mematibus vtatur, sed tantum intermisceat, subiieit hoc carmen, Homeri, ni fal-
600 lor, ceu vulgo iactatum:
';'Q ep~A', E7td -r6(jel EI7tE:c; ocr' OCV 7tE7tVU!-'-svoc; &v~p.
Quandoquidem nobis tam multa loquutus, amice, es
Quam multa prudens vir diceret atque peritus.
Conueniet in hominem multa loquentem potius quam opportuna. -r6(jel inquit
605 Aristoteles, &AA' ou TmelUTel) id est tam multa, at non talia. Neque enim perinde
refert quam multa loquamur, sed quam ad rem faeientia, quemadmodum philo-
sophus quidam dixit non eos pro doctis habendos qui multa didicissent, sed qui
vtilia.
[HJ HOC lAM ET VATES SCIVNT 3750
610 Idem aliquanto post, disserens quod in consultationibus apud populum dicere
multo sit difficilius quam in iudiciis causas agere - eo quod qui suadet de futuris
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loquitur, qui accusat aut defendit de praeteritis et ad haec legem habet pro fun-
damento, quo habito facile est reperire demonstrationem -, subiungit Epimeni-
dis Cretensis sententiam "0 €7t~crT'flTO'J ~O'fl Xllt [.L&'JTE:Cn, id est Quod (videlicet [ae-
615 tum) sciri iam potest et a diuinis. Addit Epimenidem solere non de futuris, quae
sciri non possunt, sed de praeteritis vaticinari, verum o<;cultis. Nam est hoc
quoddam diuinandi genus. Beatus Paulus Epimenidem prophetam appellate
Apte torquebitur iocus in rem tandem compertam quae diu fefellerat.
[HJ NOVI NVMMI 3751
620 Ex Plauto apparet non esse nouum publicam monetam in singulos annos cudi
deteriorem. Sic enim praefatur in Cassinam:
Qui vtuntur vino vetere sapientes puto
Et qui libenter veteres speetant fabulas.
Antiqua enim opera et verba quum vobis plaeent,
625 Aequum plaeere est ante veteres fabulas;
Nam nune nouae quae prodeunt eomoediae
Multo sunt nequiores quam nummi noui.
579 submotae H I: add. MS.
580 'Yap H I: add. MS.
581 remige H I: ex rege corr. MS.
586-587 Apte ... fortuna H I: om. MS.
589 Aristophanem H I: ex Aristophanes corr.
MS.
592 arrium H I: om. MS; sordidissima H I: ex
sordissima corr. MS.
593 qui H I: qui qui [sed qui del.] MS.
3747
578 Aristoph. Eec!. 109. Er. quotes the same
line in Adag. 318 (Remis velisque), ASD I1, I,
p. 424, 1. 415 and 2371 (Altera nauigatio), I1,
5, p. 275, 1. 796; see the notes ad loco
584 cursus ... 1tAOU~ See Adag. 2371.
3748
589 Aristoph. Eec!. 310.
595-596 sacra historia Iudith 5, II (€:V n6vcp
[1t'f)A<p v.l.] xcd 1tALV8<p).
3749
598 Aristot. Rhet. Ill, 17, 6, where Horn. Od.
IV; 204 is quoted.
605 Aristot. loco cit.
606-607 philosophus quidam Aristippus,
quoted by Diog. Laert. I1, 71. Er. quotes this
passage more fully in Apophth. Ill, Aristippus
18, LB IV; 167 C-D "'Quemadmodum non
hi qui plurimum edunt excernuntque melius
595-596 0)crm:p... seruientibus H I: om. MS.
605-608 Neque ... vtilia H I: om. MS.
614 ~O1) H I: add. MS; videlicet factum H I:
add. MS.
615 et MS: om. HI.
616 praeteritis vaticinari H I: praeteritis sa [?
sed sa del.] vaticinari MS.
617 Beatus... appe11at H I: om. MS.
valent his qui sumunt quantum opus est, ita
non qui plurima, sed qui vtilia legerunt stu-
diosi et eruditi sunt habendi.'"
3750
610 Aristot. Rhet. Ill, 17, IQ.
613-614 Epimenides, fr. 4 Diels I, p. 33, quoted
by Aristot. loco cit. (TO~C; f.Lci.VTe:cr~V).
617 Paulus Tit. I, 12. However, St. Paul does
not mention the name of Epimenides. Er.
identified the Cretan prophet with Epi-
menides on the authority of Jerome. See
Adag. 129 (Cretiza cum Cretensi), ASD Il, I,
p. 245, 11. 777 f£; 1778 (Ventres), ASD Il, 4,
p. 198, 11. 54 ff. and the notes ad loco
3751
620 Plaut. Cas. 10.
621 Cas. 5-10 (624 Antiqua opera; 625 est




Dictum est nobis in superioribus KP'l)1'[~E~'J abiisse in prouerbium fraudulentiae.
630 Idem obscurius indicatur per 6P&.1'1'E~'J. Quae vox Graecis significat turbare aut
molestum esse, quod si respicias ad E>p&.1'1'IXC;, quae sunt ancillae Thraciae, signifi-
cat decipere et Thraciis dolis tractare. Theodorus de Nicone citharoedo dixit: 6p&.1'-
1'E~ aE. Nicon autem erat Thrax. Hoc si nescias, dictum amittit gratiam. Refert
Aristoteles libro Rhetoricorum iii. Arbitror hue allusisse Aristophanem in Equiti-
635 bus, vbi Nicias iussus audacter eloqui quod haberet, respondit: 1\11.11.' OUX E'J~ ~m
1'0 6pE1'1'E. Interpres admonet 6PE1'1'E barbaricam esse vocem, quae fiduciam signi-
flcet et ad audendum animet, quasi quis dicat: Sume Thracum audaciam!
[H] NEQVE DICTA NEQVE FACTA 3753
M~1'E OEOPIX~E'JIX ~~1'E dP'l)~E'JIX. Non dubium quin prouerbiali schemate vehe-
640 menter falsa dicamus neque dicta neque facta, quod genus illud neque scriptum
neque pictum; nam de veris mendacio mixtis dicimus facta atque infecta. Aristo-
phanes in Concionatricibus: 1\AAtX 7tEPIX~'JE ~o'Jo'J ~~1'E OEOPIX~EVIX ~~1" dP'l)~E'J(x
7tU) 7tP01'EPO'J: Age, perora tantum neque facta neque dicta unquam prius. Comicus
ioco monet vt omnia noua dicat, quod vetera cum fastidio audiantur. Egregie
645 vero nouum sit oportet quod neque dictum est antea neque factum, quum iuxta
sapientis Hebraei dictum nihil sit nouum sub sole. M. Tullius in orationibus I
LB II35 frequenter nouo more factum ait cuius nullum vnquam extitit exemplum.
[H] SALVETE, EQVORVM FILIAE! 3754
Apparet ioco vulgari fuisse iactatum in eos qui emolumenti gratia blandiuntur.
650 Refert Aristoteles libro Rhetoricorum iii. In certamine mulorum quum is qui
vicerat dixisset exile precium pro carmine, Simonides recusauit, indignans mulos
celebrare suo poemate. Verum vbi victor dedisset satis magnum praemium, car-
men tale fecit:
XIX[pE1" &EAAo7t6oU)'J 6UYIX1'EpEC; r7t7tU)'J.
655 Saluetote, volucripedum soboles equorum.'
Siluit enim quod essent ex asinis quoque nati et quod honestius erat expressit,
equorum filias appellans.
[H] MITHRAGYRTES, NON DADVCHVS 3755
Is qui in functione quapiam sordidas contemptasque partes agit Mithragyrtes
660 dicetur, daduchus esse negabitur. Eoque Iphicrates Calliam M~6pIXYUPTY)'J, ou
OIXOOUXOV appellabat, signiflcans illum non fuisse initiatum sacris, sed tamen velle
videri. Mithras apud Persas sol dicitur, quem illi deorum summum iudicant.
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Vnde Mithragyrtae dici videntur qui obambulant cum simulatis mysteriis ac
rudibus imponunt. Nam hoc genus hominum et olim fuisse declarat Apuleius
665 Asinus, non dissimiles iis qui hodie diui Antonii, Cornelii aut Ioannis Baptistae
reliquias ad quaestum circunferunt potius quam ad pietatem.
632 Thraciis H I: creticis MS; citharoedo H I:
citharedo MS.
633 erat Thrax H I: erat erat Cretensis MS.
634-637 Arbitror... significet H I: add. MS.
635 Nicias H I: Nicia MS; quod H I: quid MS.
636 alto Elpth"'Te: HI: Thrette MS.
637 et ad ... audaciam H I: om. MS.
640 neque scriptum H I: om. MS.
645 antea H I: om. MS.
3752
629 superioribus Adag. 129 (Cretiza cum
Cretensi).
630 Elp&;'T'TELV Aristot. Rhet. Ill, 11, 6.
630-631 turbare aut molestum esse Hesych.
Elp&;"t'''t'€W 699 Latte: €voX'Ae:~v, 'Tap&;'T'T€:LV. See
also Etym. mag. 454, 19 and Suid. S.v. 465.
632 Thraciis do/is Concerning the unreliable
character of the Thracians see Adag. 928
(Thracium commentum).
634 Aristot. loco cit. - Aristoph. Equ. 17.
636-637 Interpres etc. The scholiast does
indeed relate 'TO 8ph'Te: to Eltippe:LV (to be of
good courage). Er. himself connects this
with the Thracians.
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639 Aristoph. Eeel. 579.
640-641 neque... pietum Plaut. Asin. I74
(neque pictum neque scriptum).
641 facta atque infecta Verg. Aen. IV; 190.
Aristoph. EecL 578 f.
644 quod vetera . .. audiantur After Aristoph., 1.
580.
646 sapientis Ijebraei Eeel. I, 10 "nihil sub
sole novum.
Cic. Mur. 21, 44; lIerr. 2, ll, 27, 67; 46, II4;
V; 27, 68.
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650 Aristot. Rhet. Ill, 2, 14.
651 Simonides, fr. 10 PMG, p. 247, quoted by
Aristot. loco cit. (654 Eluya'Tpe:c;: Eluya'TSpEC;
v.l.).
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660-662 Iphicrates... videri Aristot. Rhet. Ill,
2, 10 (fLYI'TpayupTYJv [fLLTpayup't'Ylv v.l.] &.'A'A' OD
645-647 quum... exemplum H I: om. MS.
652-653 carmen tale fecit HI: fecit tale carmen
MS.
655 soboles H I: vos filiae MS.
656 nati H I: natae P] ex nati con: MS.
659 partes HI: parteis MS; agit HI: agut MS.
663 Mithragyrtae H I: Mythragyrre MS.
665 dissimiles H I: dissimile MS.
666 potius ... pietatem H I: om. MS.
oroouxOV). The correct reading is fL'YJ'Tpa-
yOp"t'Ylv; it denotes a begging priest of Cybele,
as Pier Vettori (Petrus Victorius) first ob-
served in his commentary, Florentiae, 1548,
P·468.
664-665 Apuleius Asinus Apul. Met. 11, 28 f.
The collocation Apuleius Asinus is strange;
see also Adag. 376, ASD 11, I, p. 460, 1. 252
''Apuleius Asinus libro primo scripsit ... ".
665-666 iis qui etc. The mendicant friars are
meant.
665 diui ... Baptistae St. Antony of Padua, St.
Cornelius (see below), and St. John the Bap-
tist are also referred to in the colloquy 'Exe-
quiae seraphicae', ASD I, 3, p. 691, 11. 178 f.:
"Quid Cornelio mitius? Quid Antonio man-
suerius? Quid Ioanne Baptista patientius,
dum viuerent? At nunc quam horrendos
morbos immirrunt, nisi legitime colantur."
As regards Cornelius I assume that he is to be
identified with Pope Cornelius (251-253),
who corresponded with Cyprian and died in
exile. Er. mentions him in his preface to his
edition of Cyprian, Ep. 1000, 1. 189. He was
venerated as a martyr and a saint, and
invoked as a patron against cramps and
epilepsy. See Dictionnaire d'histoire et de geo-
graphie ecclesiastiques, XIII, Paris, 1956, s.v.
Corneille (Saint); H. Bachtold-Staubli, ed.,
Handworterbuch des deutsehen Aberglaubens,
11, Berlin, 1929-30, S.V. Cornelius. I disagree
with the editors of the Colloquia, ASD I, 3,
according to whom Cornelius the centurion
(see Act. 10, 1-48) is meant.




Versiculum hunc Aristoteles Rhetoricorum tertio citat titulo Democriti Chii:
OT 1" cdnl}> x.ccx& 't"EUXE~ &v~p &AA~ ){cxx& 1"EUXWV,
Ipse sibi mala cudit quisque alii mala cudens.
Nemo potest alterum iniuria afficere nisi prius laedat seipsum. Qui alium fraudat
pecunia seipsum spoliat bona mente, grauius seipsum laedit quam alterum. Veris-
sime itaque dictum est
Ipsus se laedit alium qui laedere quaerit.
675 [H] TRABEM BAlVLANS 3757
LB II36 Aristoteles libro Rhetoricorum iii., disputans de quilbusdam verbis quae non
habent gratiam nisi pronunciatione gestuque adiuuentur, Alioqui inquit Y£VE1'CX~ 0
1'~V aOXOV cptpwv, id est fit ille trabem gestans. Id accidit in dictionibus, praesertim
nominibus propriis ac pronominibus et vocibus crebro repetitis, quae tacitam
680 habent emphasim, vt 'Thersites contemnit AchiIIem, et 'Tu me asinum vocas?'
Similiter et in asyndetis, vt l7e-ni, vidi, vici et si qua sunt similia, quae sine com-
mendatione actionis non habent eandem gratiam. Quod genus Terentianum
illud: Exclusit; reuocat: redeam? et mox:
Egone illam, quae illum, quae me, quae non ... ! Sine modo.
685 Rursus illud in Adelphis
Storax! Non rediit hac nocte Aeschinus a coena.
Storax! enim vocantis vox est et ob id clarius pronuncianda; reliqua secum
loquitur.
Nihil addubito quin assumptum sit ex fabula quapiam, nam 0 ~v aOX.QV
690 cp€pWV finis est iambici trimetri. Qui trabe onustus est non est idoneus ad gesti-
culationem, sed oneri sese accommodet oportet. Talis, opinor, persona risus gra-
tia alicubi producta fuerat in comoedia. Interdum inducuntur aXEuocp6po~ ges-
tantes sarcinas, cuiusmodi sunt quibus dicitur in Andria: vos isthaec intro auferte
et in Hecyra Sosia. Tales aut nihil dicunt aut gestu non respondent pronuncia-
695 tioni. Vide, num Aristoteles sentiat de Atlantibus, qui trabibus aedifieium susti-
nentibus supponi solent. Videntur enim laborare, quum nihil agant. Actio autem
quasi vita est orationis, vitae indicium est motus. Tale quiddam in tragoediis erat
aopue.p6p'tJ(.Lcx: tantum adstabat nihil agens. Et fortassis pro 0 aoxov e.ptpwv scriptum
erat 0 aopucpopwv, sed nihil pronuncio. Excutiant eruditi.
700 [HJ QVAE QVIS IPSE FACIT 3758
Aristoteles Rhetoricorum libro ii., disputans de affectibus, refert hoc dictum vt
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vulgo iactatum: 'J\ yelp T~c.; CltrrOc.; 7tO~~~, TClUTCl A~Y~'!Cl~ '!O~c.; 7t~AClc.; f.J.~ v~f.J.~cr&v, id
est Nam quae quis ipse facit, haec dicitur vicinis non vertere vitio. Conuenit cum
ilIo Terentiano
705 Homine imperito nil quicquam est iniustius,
Qui nihil nisi quod ipse facit rectum putat.
Sunt enim qui damnant quicquid ipsi non possunt assequi.
[H] COGNATIO MOVET INVIDIAM 3759
id est
Aristoteles eadem libro, docens inuidiam oriri erga vicina et cognata - nullus
710 enim inuidet olim defunctis aut diuersi generis aut immenso interuallo superio-
ribus inferioribusue -, adducit huius versiculi testimonium:
T (; crt)YY~\I~C; y2lp XCl~ cp6o\l~~v 81dcr'!Cl'!Cl~,
Etenim inuidere nouit ipsa affinitas.
Vnde qui eo altitudinis processerunt vt inuidiam gloria superarint extra omnem
715 aleam extraque inuidiae tela esse dicuntur.
669-674 id est. .. quaerit H I: om. MS.
676 de H I: que [i.e. quae] MS.
678-688 Id accidit. .. loquitur H I: om. MS.
689 0 H I: om. MS.
692-699 Interdum ... eruditi H I: om. MS.
702 ycip H I: ex ytXp corr. MS; 7t0~E:~ H I: 7t0E:'r
MS.
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668 Aristot. Rhet. Ill, 9, 6.
674 Ipsus etc. Walther 12854 a (Ipsum). Source
not identified.
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676 Aristot. Rhet. Ill, 12, 3.
678-679 Id accidit... repetitis After Aristot.
loco cit.
679-680 quae... emphasim 'which have an
additional significance that is not expressed',
namely in the written text of, for example, a
play. The reciter or actor must present such
words with a special dramatic force, using
both his voice and gestures.
680 Thersites For this creature see Adag. 3280
(Thersitae facies).
681 veni, vidi, vid Sen. Suas. II, 22; Suet. Caes.
37. Ouo 18 59.
682 Ter. Eun. 49 and 65.
685 Ter. Ad. 26 (686 a cena Aeschinus).
692 crXE:\)OCPOpOL Aristophanes uses this word in
703 quae H I: om. MS; non vertere H I: non
reprehendere [sed reprehendere del.] vertere
MS.
707 Sunt ... assequi H I: om. MS.
7II inferioribusue H I: add. MS.
714-715 Vnde ... dicuntur H I: om. MS.
Ran. 497.
693 Ter. Andr. 28 (istaec).
694 Ter. Hec. 415 ff.
696-697 Actio... orationis Er. ascribes this
statement to Quintilian in· Adag. Il7 (Viua
vox), ASD Il, I, p. 232, 1. 480. See the note
ad loco
698 oopucpop"tJfJ-oc... agens See Adag. 3414
(Doryphorematis ritu).
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701 Aristot. Rhet. Il, 6, 19 (7°2 06 vE:fJ-E:crav).
704 Ter. Ad. 98 £ (7°5 numquam quicquam
iniustiust [iniustius v.l.]; 706 Qui nisi quod
ipse fecit nihil rectum putat). Er. quotes
from memory.
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709 Aristot. Rhet. Il, 10, 5.
7Il Aeschylus, fr. 305 TrGF Ill.
714-715 extra omnem aleam Plin. Nat., praef. 7.
715 extra tela See Adag. 293 (Extra telorum iac-
rum).
160
[H] SAPIENS NON EGET 3760
Ibidem inter sententias refert hoc carmen:
Xp~ S' ou7to6' 5(JTtc; &pT~cppWV 7tECPUX' &v~p, id est
Haud vnquam eget qui mente sana est praeditus,
720 siue quod magnae sint opes habere bonam mentem siue quod sapienti facile est
ditescere, si velit. Velut Aristippus eiectus naufragio reperit a quibus humaniter
exciperetur. Idem, quum Dionysius talentum petenti diceret: 'Nonne docebas
sapientem non egere?', 'Da' inquit 'et respondebo.' Dedit rex ac mox exegit res-
ponsum. Turn Aristippus: 'Nonne verum dixi sapientem non egere?'1
LB II37 [H] MVLTA INCREDIBILIA
726 Idem in eodem opere citat hunc senarium ceu prouerbialem:
'J\7tt(JT' &).:fj8ij 7tOAA& (Ju!J.~a~vst ~pOTO~C;.
Hac sententia putat vtendum ei qui gaudet mentiri et quod fingit vult haberi pro
vero. Et aliquanto post eandem sententiam refert ex Agathone:
730 T&:x' &',1 TtC; s~XOC; aUTO TOUT' sIvat AEyOt,
BPOTO~(Jt 7tOAA& TuYX.&:VStV oux dx6TtX, id est
Probabile hoc fortassis aliquis dixerit
Permulta hominibus inopinata obtingere.
[H] LECITHVM HABET IN MALlS
735 "Ex.stv A~xu6ov 7tpOC; Ta~c; yv&:8otC;, id est lecythum habere ad malas, tectum et
aenigmaticum conuitium est in anus quae rugas illitis pigmentis dissimulant,
qualis erat Phryne meretrix iam vetula nee tamen a quaestu recedens. Aristo-
phanes in Concionatricibus:
<Ppuv'YJv EXOU(Jr:J..V A~xu8ov 7tpOC; TtX~C; yv&:6otc;, id est
740 Phrynen gerentem lecythum iuxta genas.
Leeythum appellat vasculum vnguentarium vnde fucatur facies. Eadem solita est
dicere multos bibere fecem ob vini nobilitatem, quod ad illam E~WPOV propter
scorti celebre nomen commearent amantes, quo gloriari possent sibi cum Phryne
fuisse rem.
745 [H] PISCIS EGET SALE
'IX8uc; OS~Tr:J..t eXA6c;, id est Piscis eget sale. De re absurda et incredibili. Nee enim
verisimile est pisces in mari agentes opus habere sale. Hoc videtur a populo recla-




'J6fLm 'J6fLOU 3wpBwcrO'JTOC; (id est Egent leges lege correctrice), Ked y&p lX6usc; &A6c;
(Nam et pisces sale). Leges enim in hoc datae sunt vt ad harum regulam corri-
gantur hominum actiones. Quodsi I ipsae leges indigent correctione, leges non
sunt. Idque non minus absurdum sit quam si pisces marini dicantur egere sale.
Refert Aristoteles in Rhetoricis.
[11] BACCAE EGENT OLEO
755 Ibidem mox subiicit aliud eiusdem formae: T2t. crTEfL<PUAOC 3s~1'OC~ EAOC~OU, id est
Baccae egent oleo. Neque enim credibile est illi opus esse oleo vnde nascitur
718 OUTWe' oa'ne; H I: oum.Hhc; MS.
718-724 id est ... egere H I: om. MS.
726 hunc H I: hue MS.
728 gaudet H I: putat MS.
729-731 Et aliquanto... dXOTa H I: add. MS.
731-733 id est. .. obtingere H I: om. MS.
3760
717 Ibidem Aristot. Rhet. Il, 21, 2 Xp~ a'
o{),toEl', 8aTL<; &pTLcppWV 7tEcpUX' &v~p, / 7ta!:'Sac;
m:p~aawc; Exa~a&aX€aElaL aocpouc; (Anyone
who is sound of mind should never have his
children educated overmuch; Eur. Med. 294
£). In isolating the first line from the next
one, Er. involves himself in a weird misinter-
pretation. It has escaped his attention that he
had quoted the same passage from the same
source (Aristotle, that is) in an adage of earlier
date (3100, Gdi puerulos praecoci sapientia).
Oddly enough, he there gives both lines,
which he correctly translates: "Quisquis sapit,
non vnquam oportet plus satis / Docendo
pueros mox philosophos reddere." - Er.' trans-
lation of xP~ as eget is in itself understandable;
see Liddell-Scott, s.v. xvn (he 'desires)).
721-722 Aristippus... exeiperetur The story is
recorded by Gal. Protrepticus 5 Marquardt
and Vitro VI, 1,
722-724 Idem etc. Diog. Laert. Il, 82. Er. has
included the same anecdote in Apophth. Ill,
Aristippus 58, LB IV; 171 C.
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726 Aristot. Rhet. 11, 23, I (727 aUfl~ociv€LV:
aUfl~OC~V€L v.I.). The line is attributed to
Euripides, fr. 396 Nauck.
728-729 Hae sententia. .. vera Actually Aristo-
tle merely gives here instructions on how to
construe enthymemes.
729 aliqanto post Rhet. 11, 24, 10. Agathon, fr.
9 TrGF I, p. 164.
739-744 id est ... rem H I: om. MS.
747 Hoc H I: Hoc est MS.
748 Pitensi H I: pitens MS; dixisset H I: add.
MS.
752-753 Idque ... Rhetoricis H I: om. MS.
3762
735 Aristoph. Eeel. lIOl.
737 Aristoph. loco dt.
741-744 Eadem etc. After Plut. Mar. 125 a:
EAEyEV ~ <l>pUV1J 7tpEa~UTEpoc Y€Y€V1JflEV1j T~V
TPUYOC 7tAdovoc; 7tWA€!:'V a~a ~v ao~av (Phryne,
in her advancing years, said that she got a
better price for her remnants because of her
fame). Er. translates this in Apophth. VI, 82,
LB IV; 319 C as follows: "Phryne iam anus
dixit a multis fecem emi propter vini glo-
riam", adding the following explanation:
"sentiens multos ideo secum congredi, vt glo-
riari possent cum Phryne rem habuisse, sicut
vini magni nominis etiam fex emitur, vt
iactare possint se tale vinum habere domi."
742 E~(uPOV 'too old for love'. Er. uses the same
word (from Lucian) in Adag. 2136 (Cestum
habent Veneris), ASD 11, 5, p. 126, 1. 515.
3763
746 Aristot. Rhet. 11, 23, 22.
748-750 .6.EovTa~ ... sale Aristot. loc. cit. (749
TOU awpElwaovToc;).
749 Kat YClP lxElue:e; &A6<; It is not the people
who are speaking here, as Er. maintains, but
Androcles. By these words ('For fish need
salt, after all' - that is, to preserve them) he
attempts to justify his statement 'The laws
require a law to correct them'.
3764
755 Aristot. Rhet. 11, 23, 22. (Er. has supplied
Oe:~T~L from the context.)
oleum. E baccis autem oliuarum exprimitur oleum. Cognatum illi quod ante
retulimus !psi fontes sitiunt.
[HJ AVIS EX AVIBYS
760 "OpV~c; EX 'rWV opvswv, id est auis ex auibus, prouerbii forma dictus est Aristophani
per ironiam vir nobilis, quasi bonus ex bonis prognatus:
Tov e:7tO~' oc; opv~c; EysvE'r' EX 'rWV opvswv, id est
Vpupam hancce quae prognata ab auibus est auis.
Qui de nobilitate gloriantur repetunt ab auis et atauis gentis stemmata. Nam
765 empta nobilitas aut nuper parta non perinde magni fit.
[H] DA LAPIDI YOLAM! 3766
Interpres Aristophanis indicat pueros, si quando viderint aues, dicere solere Da
lapidi volam et cadent omnes. Conuenit, vbi quis sectatur quae non possit assequi
aut minatur iis quibus non potest nocere. In comoedia quispiam ait se velle stre-
770 pitu excitare aues; alter iocans respondet: T<'{} crX€Ae:~ 8€VE 'r~v 7t€'rP~v, id est Tibia
lapidem feri! Atque interim aues nihil habent incommodi, sed manus aut pes per-
cutientis saxum; eoque iubet alter vt ipse capite percutiat lapidem, quo strepitus
fiat duplex.
[HJ NE QYAERAS DEYS ESSE
775 M~ ~~1"E~ 8e:oc; ye:vscr8~~, id est Ne quaere fieri deus. In hominem vndequaque bea-
turn in hac vita. Pindarus in Olympiacon hymno quinto: ~YY[EV'r~ s" Er 'r~c; OA~OV
&p8E~, E~~PXSWV X1"e:&VEcrcr~ X~~ EUAOY[~V 1tpocrn8dc;, ~~ ~~1"e:ucrn 8e:oc; YEV€cre~~: Si
quis autem opes cum sanitate coniunctas auget ac suis possessionibus contentus est
atque his adiunxit honestam famam, ne petat a diis vt fiat deus. Itidem apud nos-
780 trates vulgo dicitur: Sat fortunatus es: quid tibi vis? Num postulas esse Deus?
[H] OPERI INCIPIENTI FAVENDVM
LB 1139 Ce1ebratissimum est Honos alit artes et Virtus lauldata crescit. Ita Pindarus Olym-
piacon hymno vi.: 1\PXo~svou s' e:pyou 7tp6crw7tov Xp~ es~e:v TYJA~UY€C;: In initio
facinoris oportet faciem illustrem addere, hoc est fauendum aliquid egregii faeino-
785 ris aggredientibus, simul vt ipsis addatur animus et alii ad aemulationem prOllO-
centur. At nunc plaerique moleste obstrepunt, si quis quid tentet eximium. Potest
et hie sensus accipi: qui famam affectat, hunc oportet ab egregio quopiam faci-
nore auspicari, permagni siquidem refert, vnde nominis sumas exordia.
ADAGIA IV.viii.65-69
[H] NEC APVD HOMINES NEC IN MAR!
790 Ibidem et illud prouerbiali schemate dictum est: J\x~v3uvm 3' &pETllt OUTE 1tllp'
&VSP<XCHV OUT' EV Vlluat XO~All~t:; T~~Ull~, id est Virtutes autem perieuli expertes neque
apud homines neque in eauis nauibus habentur in precio, pro eo quod erat 'nus-
quam', quasi dicas 'neque terra neque mari'. Ipsa autem sententia conuenit cum
illo Hesiodio decantatissimo:
795 Virtutem posuere dei sudore parandam.
Nemo magnam laudem parauit absque periculo, eoque Pindarus bellum appellat
XUS~<XVE~POV, quod viris pariat illustre nomen. Tropus prouerbialis est in his verbis
nee in terra nee in mari. Et pugnatur terra marique.
757 oliuarum H I: om. MS.
760 forma H I: ex fortuna [l} corr. MS.
761 vir H I: om. MS.
762 &C; H I: oc; ex o(rnc; corr. MS; EyEVE1" H I:
ex tyEVE:1'O corr. MS.
762-765 id est ... fit H I: om. MS.
766 lapidi volam HI: lapidi crus [sed crus del}
volamMS.
767 Interpres Aristophanis H I: Interpres
Aristophanes in auibus MS.
768 volam HI: palmam [ex crus siue brachium
corr.} MS; omnes H I: ex aues corr. MS;
Conuenit H I: Conueniet MS.
769 aut ... nocere H I: om. MS; comoedia H I:
ComodiaMS.
770 aues MS H: cues I; Tibia H I: brachio MS.
771 aut pes H I: om. MS.
774 quaeras H: queras MS I.
757 ante Adag. 659 (Pontes ipsi sitiunt).
3765
760 Aristoph. Av. 16.
764 Qui ... stemmata Cf. luv. 8 "Stemmata
quid faciunt?" etc.
3766
767 Scho1. on Aristoph. Av. 54 (b) LloC; 1'0
O'XEAOC; 1'i) 7tE1'P~ XCl~ nEO'OU\l1'Cl~ Ta 6pVE:Cl.
770 Aristoph. Av. 54. The sense is: 'Kick at the
rock!'
3767
775 After the scholia on Pind. Olymp. 5, 23
(54) f.
vndequaque For this form see Adag. 3730, p.
145, n.l. 368.
776 Pind. loco cit. (777 X1'E:,*TE:O"m).
779-780 apud nostrates etc. "Hoe woldijt doch
hebben? Woldy Godt wesen?" (What the
heck do you want? Do you want to be
God?), quoted from Gemeene Duytsche
775 vndequaque HI: vndiquaque MS.
776 alto in H I: om. MS; UY~EVTCl H I: ex
UY~Cl(VOV1'Cl corr. MS.
777 €~ClpXE(;)V H I: E~ OCpXEWV MS; npoO"TdJdc;
H I: 7tpoT~8E:~C; MS; fLClTE:UO""1j H I: fLClVTE:UO""1j
ex ClV1'E:UO'"1j corr. MS.
778 auget ac H I: auget, ex possessionibus suf-
ficientibus [sed ex possessionibus sufficien-
tibus del.} ac MS.
779 adiunxit H I: adiunxerit MS.
780 cs H I: om. MS.
782 artes H I: om. MS.
786-788 Potest ... exordia H I: om. MS.
790 oihE H I: ex ~UaE corr. MS.
792-793 nusquam, quasi H I: nusquam, pro
[sed pro del.} quasi MS.
795 parandam H I: parandum MS.
796-798 Nemo ... marique H I: om. MS.
Spreck-woorden by Suringar, 138.
3768
782 Honos alit artes Cic. Tusc. I, 2, 4; quoted
by Aug. Civ. ~ 13. Qtto 169. See Adag. 792.
Virtus laudata crescit Qv. Pont. I~ 2, 35 (lau-
dataque virtus). Otto 169.
Pind. Olymp. 6, 3 (4) f.
3769
790 Pind. Olymp. 6, 9 (14) ff.
794 Hes. Erg. 289, quoted in a scholium on
Pind. Olymp. 6 (14 f): rfjc; a' OCpe:TYjC; ~ap(;)1'Cl
ee:o~ 7tpoml.pOL8e:v E'8"tjXClV.
796 Pindarus ... xua~,*ve:~pov Not Pindar, but
Homer uses the epithet.
797 viris... nomen Hesych. xua~&VE:~plX 4412
Latte: flEY'*AOUC; XCl~ E:va6~ouc; 1'OUC; &VapClC;
7tOLOUO"Cl.
797-798 Tropus ... in mari See Adag. 3926 (Aut
terra aut mari).
[HJ IN HOC CALCIAMENTO PEDEM HABET
ADAGIA 3770-3775
3770
800 Dictum ibidem et illud adagii forma: "la'Tu) y~p EV 'T01.5'Tt{> 7te:OtAt{> otX~f.L6vwv 7t60'
SXU)V, id est Nouit enim se in hoc calciamento fortunatum habere pedem, pro eo
quod est: Nouit has laudes in ipsum competere. Olim magnae deliciae erant in
soleis et calceis. Nam pedilon Gaecis est calciamenti genus varium ac picturatum,
dictum 7ttXp2l 'TO 'Tep noot 7te:p~e:~Ae:'i'crth~, eo quod pedi applicetur. Vt autem non
805 omnis calceus conuenit cuilibet pedi, ita nec quaeuis laus in quemuis congruit.
[HJ VIRTVS GLORIAM PARIT 3771
In eodem encomio: T~f.L(;)v'Te:e; 0' &.pe:'T2le; ee; ({)tXve:p~v ooov SpXOV'TtX~' 'Te:xf.LtXlpe:~ OE:
xpij[J.' Exrxa'TOV, id est Quibus virtutes in precio suntJ ii perueniunt ad illustrem
viam. Nobilitat autem suum quenque opus. Sentit benefactis potius quam opibus
810 parari veram gloriam nec vno modo contingere honestam famam, sed sua
quenque virtute fieri clarum. Homerum illustrauit poetice, Demosthenem elo-
quentia, Aristidem integritas, Themistoclem res praeclare gestae; itidem et alii
aliis modis inclaruerunt.
[HJ BONVM EST DVABVS NITI ANCORIS 3772
815 Rursus in eodem: J\..ytX8tXt OE: 7tSAOV'T' EV xE:~[J.e:pl~ VUX'T~ 8oile; ex vtXOe; &ne:axt[J.~8tX~
01.5' &.yxup(X~: Bonae sunt in hyberna nocte duae ancorae ad laxandum e celeri naui,
id est: bonum est duplici praesidio niti, vt, si alterum destituat, altero iuuemur,
quemadmodum is victor quem laudat geminam habebat patriam, vt, si quid acci-
disset alteri, ad alteram se reciperet. De hoc dictum est nobis alias ('E7tt ouo!:'v
820 0pfJ-e:!:'v).
[HJ E DOMO IN DOMVM 3773
Hanc sermonis formam aliquoties habemus obuiam apud Pindarum et Aristo-
phanem: otxo8e:v otxtXoe, quum significant aliquem propriis virtutibus quippiam
egregiae laudis peperisse suae domui patriaeue. Velut in eodem encomio: Otxo8e:v
825 otXtXO' &7t0 ~'TU[J.~(XAtu)V 'Te:~xsU)v, id est A domo in domum a Stymphali moenibus.
Gratiosior minusque inuidiae obnoxia virtus est quae ab auis atauisque dema-
nauit ad posteros.
[HJ QVOD DICI SOLET 3774
Plautus in eadem fabula rem dictu obscoenam tropa subindicat. Iurat illic qui-
830 dam per omnes deos cuidam nihil esse rei cum puella:
Vt ille cum ilia neque cubat neque ambulat
Neque osculatur neque illud quod dici solet.
ADAGIA IV:viii.70-75
[H] DOMI PVGNANS MORE GALL! 3775
'Evao~&:x.~c; aT' OCAEXTWp, id est domi pugnax more galli. I In eum qui semper
domi desidens non audet vel in bellum vel in certamina proficisci foras. Nam hoc
animal pugnacissimum quidem est, sed domi; nihil autem confert reipublicae
nee ea certamina celebrantur. Ita quidem interpres, sed addubito tamen an scrip-
tum sit 'Ev8o~ux.~c;, id est domi abditus. 'Ev8o~&:x.1)c; dictio noue composita ab
€.vT6c; et ~&:x.o~oc~. Haerebit in istos qui domi perpetuo rixantur, quum foris sint
placidissimis moribus. Conuenit cum eo quod alibi diximus, Domi leones.
800 ibidem H I: ibidem inibi [sed inibi del.]
MS; 'tou'tw H I: 'tOU'tw MS.
807 TLfLW\I'!~c; H I: 'tLfLwv't€ MS; &p€'t~c; H I: ex
&p€'t~v corr. MS.
808 perueniunt H I: ex perueniant corr. MS.
812-813 itidem... inclaruerunt H I: om. MS.
815 vaoc; HI: V1]Oc; [ex V'YJUC; ?] MS; &7t€O"x~fLqA}aL
H I: emcrxLfLql6r.xL MS.
819-820 De ... bpfL€LV H I: om. MS.
3770
800 Pind. Olymp. 6, 8 (12-13).
803-804 pedilon... applicetur Etym. mag.
7tEOLAr.x 658, 51-52.
3771
807 Pind. Olymp. 6, 72 (122) ff. ('t'e:xfLaLp€~
XP1JfL') •
809 Nobilitat... opus According to a more
plausible interpretation, 't'€XfLr.xLP€~ XP1JfL'
SXIXC)'t'OV means 'Everything proves it', that is,
proves what has just been said. Er. has trans-
lated a scholium, namely 123 b: ~XIXO''tOV Y~P
'twv &V6pWTCWV 'to L'3WV 7tpliYfLlX cpr.xV€POV TCOL€L.
810-813 sua quenque etc. Again Er. draws on
the scholia (123), in which Homer and
Demosthenes are cited as shining examples.
In addition to this he mentions the names of
Themistocles and Aristides. On the latter he
observes in Adag. I051 (Testulae transmuta-
tio): "Iusti cognomen illi vulgo tributum."
3772
815 Pind. Olymp. 6, 100 (170) £
818 is victor... patriam After the scholia (170).
819 alias Adag. 13 (Duabus ancoris fultus).
3773
822 Pind. Olymp. 6,99 (167) and 7, 4 (6). To
823 quum H I: quum nihil [sed nihil del.] MS;
quippiam H I: aliquid MS.
825 ofxlXo' H 1: O[XIXO€ MS; 't€~XEWV H I: 't€L-
X€WV MS.
825-827 id est posteros H I: om. MS.
828-832 Quod soler H I: om. MS.
837 interpres MS I: interpreres H
838 'EvoofLuxac; H I: EVOOfLUXr.xc; vel -1]c; MS.
838-840 'Evoo!J.clX'YJc;... leones H I: om. MS.
my knowledge the expression is not found in
Aristophanes.
824 Pind. Olymp. 6, 99.
826-827 Gratiosior etc. For the idea expressed
see Adag. 3759 (Cognatio mouet inuidiam).
3774
829 Plaut. Bacch. 896 £ The reference in eadem
fabula is strange and a symptom of lack of
editorial care, as the Bacchides is not men-
tioned in the preceding adages. (The last ref-
erence to Plautus so far has been in Adag.
3751.) The adage is not found in MS. Er. has
inserted the Plautus passage into a sequence
of quotations from Pindar (3767-3778), per-
haps for the sake ofvariation. There is a clus-
ter of quotations from the Bacchides in
4068-4071.
3775
834 Pind. Olymp. 12, 14 (20).
835-836 hoc animal.. . reipublicae After a
scholium ad loco (20 b).
838 'EvOOfLUXlXc; More correcdy: Ev06fLux0<;'
However, Er.' proposal for emendation is
unnecessary.
840 alibi Adag. 3480 (In pace leones).
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[H] NEe DEVS NEe HOMO 3776
Hoc schema prouerbiale frequenter obuium est apud poetas: Diis hominibusque
inuitis, Proh deum atque hominum fidem, Ibi de diuinis atque humanis eernitur.
Horatius:
845 Non dii, non homines, non concessere columnae.
Pindarus in Pythiis, hymno iii.: KAE7t't"E:~ 1'E !J.~'J OU 8E:oc; OU ~p01'oc; e:pYOtC; olhe:
~ouAex~C;, id est Nee deus illum fallit nee homo nee factis nee consiliis. Laudat Apol-
linem, qui, quum omnia sciat, nihil tamen mentiatur.
[H] APVD MATREM MANERE 3777
850 TIexp& !J.Cl1'pl fLE'JE:~'J dicebantur qui per ignauiam semper domi manentes nihil
audent praeclari facinoris. Pindarus Pythiorum oda iiii.: M~ 1'LVex AE:L7t6!J-E:vOV 1'OV
(hd'Jou'JOV 7tClp& !J.Cl1'pl tLEVE:LV, id est Ne quis immunis a periculo relietus apud
matrem maneret. Loquitur, ni fallor, de Argonautis, qui audaei peregrinatione
quaerebant gloriam Iunonis auspiciis. Molles et effoeminati temporibus Augus-
855 tini !J.Cl!J.!J.~8pE:7t1'ot dicebantur, siue quod ab auiis essent educati, quae nepotulos
suos tenerius amant quam ipsae matres, siue quod Graeei fLa!J.!J.1)v diminutiue
dicunt materculam. Quin et hodie vulgus matris filium appellat adolescentem
delicatius educatum, ac tales dicebantur matrissare.
[H] SINE CANIBVS ET RETIBVS 3778
860 'A.'JE:U xU'JW'J 1'8 xexl A(VuW, id est absque eanibus et retibus. Hoc quidem schemate
Pindarus Nemeorum oda iii. significauit summam celeritatem. Quis enim pedi-
bus assequatur ceruos, nisi aut a canibus remorentur aut implicentur retibus?
Conueniet tamen in eos qui clanculariis artibus capiunt praedam. Pindari verba
sic habent: KTdvo'J1" EAeXCPOUC; tl'JE:U XUVWV OOA(WV 8' EpXEWV, id est Ceruos oeeiden-
865 tem sine canibus ac dolosis retibus.
Dicetur et in eos qui non alienis praesidiis, sed proprio Marte rem gerunt.
[H] ET SCELLII FILIVM ABOMINOR 3779
Hie est affectus humanus, vt si quis vel hominem vel quamcunque rem vehe-
menter oderit non solum a commemoratione, verumetiam a cognatis vocibus
870 abhorreat. Id eleganter expressit Aristophanes in Auibus. Ibi persona quaedam sic
loquitur:
J\Pt<J1'OXPCl1'E~<J8(X~ OYjAOC; e:I ~1)1'w'J,




875 "HXLO'1'iX' XiX~ 1'OV ~XEAA~OU ~aEAU1'1'Of.L(1;L.
Minime, sed ipsum Scellii natum quoque
Abominor.
Scellii filius dietus est Aristocrates. Hoc nomen iure inuisum est detestanti aris-
tocratiam, quod ea vox abominandae rei memoriam renouet.
880 [HJ LARINVM VERBVM 3780
LB II41
885
A(1;pLVOV E7'CO~, id est Larinum verbum appellabant ingens atque egregium, hine
orto prouerbio quod in Larissa boues sint praegrandes ae praepingues. Alii putant
'Larinos' dictos obesos ae praegrandes a Larino quodam pastore supra modum
magno corpore, boues aultem praegrandes pasei in Epiro, posteritatem bourn
Geryonis. Aristophanes in Auibus:
id est
843 Ibi ... cernitur H I: om. MS.
847 id est H I: om. MS.
851-852 1'~Vcx. ... 7tcx.ptX H I: 1'~Vcx. 1'0',1 &xLv8uvov
[1'0',1 &xL\l8uvov add.] AEm6(lEVOv 'ltcx.poc MS.
852 immunis a periculo H I: add. MS.
855 quae nepotulos H I: que nepotulos [ex
nepulos] MS.
857-858 Quin ... matrissare H I: om. MS.
864 K1'e:LVOV1" HI: xTELvoT'MS.
3776
842-843 Diis... inuitis Cic. Ad Q. fr. Ill, 2, I,
also quoted in Adag. 74 (Diis hominibusque
plaudentibus), ASD 11, I, p. 186, 1. 2.
843 Proh... fidem E.g. Ter. Heaut. 61 and
Plaut. Epid. 580, also quoted in Adag. 74; see
ASD 11, I, p. 187, n.l!. 4-5.
Ibi ... cernitur Plaut. Trin. 479, discussed in
Adag. 40°7 (Apud mensam verecundari
neminem decet).
844 Hor. Ars 373 (845 Non homines, non di).
846 Pind. Pyth. 3, 29 (53) f.
3777
850 Pind. Pyth. 4, 186 (331).
851 Pyth. 4, 185 (330) £ (1'OC\l).
854-855 Aug. Enarr. in Ps. XXX, 11, sermo 11,
12, .CSEL 38, p. 210 "mammothreptus, quales
dicun~~r pueri qui diu sugunt, quod non
decet.
857 hodie vulgus The reference is to the Dutch
expression "moederszoontje" (Mummy's lit-
tle boy); see Woordenboek der Nederlandsche
taal, IX, 933.
858 dicebantur matrissare Er. suggests that the
865 canibus H I: canibus pariter MS.
866 Dicetur ... gerunt H I: om. MS.
867 abominor H I: ex adominor corr. MS.
876 Scellii H I: crxellii MS.
878 inuisum est H I: est om. MS.
879 quod ... renouet H I: om. MS.
884 autem praegrandes H I: autem hos MS.
886 A€yELV H I: A€crE:LV MS.
ancients used the verb matrissare, but it is
attested in medieval Latin only; see F. Blatt,
Novum glossarium mediae Latinitatis, Haf-
niae, 1959-69, S.v. matrizo (four instances
given). The sense is: to take after one's
mother. Er.' mistake is understandable, as
Plautus (Pseud. 442) and Terence (Ad. 564)
use the analogous verb 'patrissare' (take after
one's father).
3778
860 Pind. Nem. 3, 51 (89). Er. has replaced
aOALW\I e' e:pxtwv (see 1. 864) by 1'E: xcx.~ ALVW\I,
taking ALVWV from the scholia (89 a). In
doing so he achieves a iambic dimeter and a
melodious ring (xuvwv - AL\lWV).
861 Pind. Nem. 3, 51.
3779
870 Aristoph. Av. 125 £
878 Seellii ... Aristocrates After scholium 126 b.
3780
881 Aristoph. Av. 465.
881-885 ingens... Geryonis Mer the scholia
(465 b-d).
885 Aristoph. Av. 465.
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Sed tibi
lam quaero dudum grande verbum dicere
Atque Larinon.
890 Huc pertinet quod Graeci rebus ingentibus bouem addunt, vt: ~ou-cp&yo~ (edax).
Simili modo Latini veteres Lueam dicebant pro grandi.
[HJ HERNIOSI, IN CAMPVMl
K6xxu, ~WAO[, 1tE:8[ov8E:, id est Coecy, herniosi, in eampum!, Aristophanes in Aui-
bus refert prouerbii loco:
895 TouT' &p' EXE:~V' ~v TOi)1tO~ &AYJ6w~· K6xxu, ~WAO[, 1tE:8£oVOE:.
Quorum verborum hic sensus est: Hoc est vere quodprouerbio dicitur: Coccu, her-
niosi, in campum! (subaudi 'venite'), quod haec auis canit paulo ante messem,
velut agricolas prouocans ad Iaborem metendi. Vnde Hesiodus: 'H[Lo~ x6xxu~
XOXXU~E:~. Quod autem ~WAO[ dixit pro 'agricolis', obiter taxauit Aegyptios, apud
900 quos plerique sunt execti, qui omnes ad vocem cuculi coguntur esse in agris. Fin-
git enim olim apud Aegyptios regnasse cuculum, priusquam fieret auis. Quin
hodie parum viri et ob hoc vxores cum aliis habentes communes vuIgo eueuli
vocantur. Alias annotauimus ex Horatio eueulos a viatoribus appellari solere qui
turn demum venissent ad colendam vineam, quum auditus esset cuculus. Canit
905 autem iam adulto vere, quia sero prorepit e nido, quem sibi parat sub hyemem in
cauis arboribus, exuens se plumis atque his sese inuoluens, congestis in commea-
turn malis ac pyris. Interpres Aristophanis admonet esse prouerbium K6xxu,
~WAO[, 1tE:8[ov8E:. Quum segnes ipsum tempus prouocat ad industriam.
[HJ MEAAONIKIAN
910 Nicias traducebatur, quod cunctator esset in re militari, qualis apud Romanos
fuisse narratur Fabius, eoque iocularem vocem finxit vetus comoedia [LE:AAOV~X~~v,
ex [LEAAE:LV, quod est eunctari, et N~x£(X~, qui fuit dux Atheniensibus. Aristophanes
in Auibus:
Oux~ VUt'J'"r&~E:~v ET~
915 "Qpo: 'aTtv ~f.L~v ou8E: f.LE:AAOV~X~~v,
1\.AA' w~ T&X~(jTO: 8E:~ T~ 8p&v, id est
Porro oseitandi tempus haud est amplius
Nec more Niciae deeet eunetarier,
Sed oportet aliquid agere quam celerrime.
920 [HJ FVMVS
K(X.1tv6~ dicuntur promissa magnifica quidem, sed inania. Vnde fumos vendere et
fumos offundere. Hoc nomen inditum fuit Theageni cuidam qui, quum pauper
ADAGIA IV:viii.8r-83
888 dudum grande verbum H I: dudum, ver-
bum {sed verbum del.] grande verbum MS.
890-891 Huc ... grandi H I: om. MS.
893 Y;WAot H I: ~wAol ex 1tWAOL corr. MS;
Coccy H I: ex Coccu corr. MS.
895 'ro01toc; MS: 'r'OU1tOC; H I.
898 agricolas H I: ex agricolam corr. MS.
899 Y;WAOL dixit H I: dixit psoli MS.
9°0-9°3 Fingit ... vocantur H I: add. MS.
902 hodie H I: hodieque MS.
903 cuculos H I: cucullos MS.
891 Latini etc. Er. is thinking of the combina-
tion 'Luca bos' (elephant), which he relates
to Lucania in accordance with an ancient tra-
dition. Varro, Ling. lat. VII, 39.
3781
893 Aristoph. Av. 507 'Cuckoo! To the harvest-
field, you who are circumcised!' or 'Cuckoo!
To the harvest-field, with foreskins drawn
back!' It is some sort of shout apparently in
use among farmers and familiar to Aristo-
phanes' audience. 'Come on guys, let's go and
fuck!' may render the sense. In fact, 1te:~LOV
may here denote the female pubic area, as
scholium 507 b has it. See also N. Dunbar's
commentary (Oxford, 1995) ad loco Er. takes
the expression in a literal sense, interpreting it
as a call to lazy farmers to go out and take on
the harvest. The question is how he inter-
preted ~WAOL. He translates herniosi, by which
he seems to mean 'castrated' (1. 900 execti =
exsecti) and, in a larger sense, 'lacking virility,
unmanly' (1. 902 parum viri). For this he
may have relied on Hesychius, who explains
~wA6v as 'rQV &1te:O'XOAU[.l[.lEVOV (cut short,
mutilated; see ~wA6v 314 and O'x'oM~rx~ 80
Schmidt). That Er. interprets ~wA6c; in this
way finds confirmation in Lister's commen-
tary on the Moria, who explains it as "carens
mentula"; see ASD I~ 3, p. 109, n.ll.
680-681. Er. also misinterprets ~WAQV in
Aristoph. Equ. 964; see Adag. 3124 ('Hernio-
sus vsque ad gulam', where he uses Suidas,
namely, the entry 'YWAQV etc. 130).
895 Aristoph. loe. cit. (1'ot)1toc;: 1'ol)noc; MS et
ed. Aid. 1498).
897 haec auis... messem After a scholium on
Av. 505 (b).
898 Hes. Erg. 486, quoted in the same
scholium (899 X,OX,x,u0'll: x'ox'x'u~e:~ v.I.).
899-900 Aegyptios... execti After schol. 507 e.
There, however, ~WAOL is explained as 'cir-
cumcised' (OL 1te:P~1'e:1'rx[.lEViX [nrxprx- v.I.] ~xov­
1'e:c; 1'OC fL6p~rx); Er. takes this to mean 'cas-
trated'.
900-901 Fingit... auis Av. 504.
901-903 Quin hodie ... vocantur 'Even nowa-
905 parat sub hyemem H I: hyemem parat MS.
907 admonet MS I: admouet H.
910 Nicias H I: Nicias vulgo MS.
9II narratur H I: om. MS.
912 cunctari H I: contari MS.
915 Wp&O'1'LV HI: &p'&O'1'LV ex &p,e:O',rlv corr. MS.
918 cunctarier H I: contarier MS.
921 dicuntur promissa H I: dicuntur inania
{sed inania del] promissa MS; quidem H I:
quidem illa MS; vendere H I: add. MS.
days unmanly husbands, who share their
wives with other men, are commonly called
cuckoos.' The reference is to the expression
'cuckoo', which was used in various vernacu-
lars to mock cuckolds, that is, deceived hus-
bands. Folly refers to the same expression
when observing about a cuckold: "Ridetur,
cuculus ... vocatur"; Moria, ASD IV, 3, p. 94,
11. 421 f. See Wesseling, Dutch Proverbs, pp.
358 f. and, esp., G. Tournoy-T.O. Tunberg,
On the Margins of Latinity? Neo-Latin and
the Vernacular Languages, Humanistica
Lovaniensia 45 (1996), pp. 162-165.
903 Alias... Horatio Adag. 3484 (Cuculus);
Hor. Serm. I, 7, 31.
904-907 Canit ... pyris Source not identified.
907 Interpres Aristophanis Schol. on Av. 507
(a).
908 Quum segnes ete. This observation is not
found in the scholia. It is an elliptic sentence
- one may supply 'Dici porest', 'Licebir vti'
or similar words -, for which compare e.g.
Adag. 3594, p. 70, 11. 131 f.; 3696, p. 125, 11.
229 f.; 1526, ASD 11, 4, p. 38, 1. 467; 1528, p.
40, 1. 485; 1581, p. 74, 1. 321; 1628, p. 106, 1.
422.
3782
910 Nicias... militari After a scholium on
Aristoph. Av. 639 (a).
9II Fabius Q. Fabius Maximus "Cunctator";
see Ono 479.
vetus comoedia Aristoph. Av. 640.
912 fLEAAELV •.. cunctari Schol. on Aristoph. Av.
639 a; Hesych. [.le:AAOVLx'Liiv 55 Latte; Suid.
[.lEAAOV~x'Liiv 534; Etym. mag. [.lEAAW 578, 2.
Aristoph. Av. 639 ff.
3783 See Adag. 2254 (Theagenis Heca-
teurn).
921 fumos vendere See Adag. 241.
922 fumos offundere Er. uses the same expres-
sion in the Moria, ASD I~ 3, p. 104, 1. 573
"pudor qui fumum offimdit animo". Source
not identified; see, however, Adag. 1843
(Puluerem oculis offundere). He may have
thought of "caliginem oculis offimdere" (Liv.
XXVI, 45, 3)·
17°
esset, affectauit tamen haberi praediues ac magnificus negotiator, vnde vulgo dic-
tus est Kan;v6<;. Aristophanis interpres autorem chat Eupolim comicum in fabula
925 cui titulus Ll1j'!J.m.
[H] PARITER REMVM DVCERE
Qui simul remigant certis numeris impellunt remos, vt inter se consentiant, alio-
qui nihil acturi. Hinc Aristophanes in Auibus dixit o!J.oppo6w pro assentior et
eodem enitor quo tu. Vox composita est ab o!J.ou, simul, et po6sw, impetu feror.
930 ~O!J.oppo6w, auv6sAw, aU!J.n;apa~v(aa<; EXW, id est Eodem nitor, consentio, collaudo.
Interpres admonet hoc verbum esse sumpturn e fabula Sophoclis cui titulus
IT1JAEUC;.
[H] IPSIS ET CHIIS
Au1'oi'c; xat X(m<;: non obscurum est has voces ex solenni more vulgo iactatas,
935 quoties aliquis sibi bona precabatur et amieis. Sic enim precatur apud Aristopha-
nern auis: Ll~36va~ NECPEAOXOXxuY~Eua~v / uY~E~av xat aW1'1Jpiav / aU1'oi'a~ xat
Xio~m, id est Vt detis Nephelococcygiensibus bonam valetudinem et incolumitatem
ipsis et Chiis. Interpres ostendit hunc sermonis colorem ductum ex publica Athe-
niensium consuetudine, qui in solennibus comprecationibus ac sacrificiis bona a
LB II42 diis precantes I reipublicae addebant: xat X(o~a~v, atque huius historiae testem
941 citat Theopompum in xii. libro Rerum Philippicarum - opinor, quod e Chio
nonnullam haberent Athenienses commoditatem.
Qui sibi vni bene precatur nulla facta mentione amicorum aut bene merito-
rum, facete succinetur: xat Xio~a~v.
945 [H] ALASADDERE 3786
J\van;1'EpErV vulgo dicebantur qui verbis alicui adderent animum inque bonam
spem erigerent. Aristophanes in Auibus:
Oux &x~xoa<;,
"01'av AEywmv ot n;OC1'Epe:<; EXcla1'o1'e:
950 Toi'<; !J.ELpaxioL<; 8\1 1'OraL XoupdoLaw 1'a3i;
LlEL\lw<; 1'e: !J.ou 1'0 !J.ELp&XWV 0 Llw-rpscp1J<;
AEyWV &ve:n;1'sP1JXEV waB' btn;1JAa1'Er\l, id est
Num tibi auditum illud est
Quod officinis vndique in tonsoriis
955 Cani patres loquuntur adolescentibus?
Mire Diotrephes et meo adolescentulo
Alas loquendo affixit, vt iam gestiat
Equitare.
ADAGIA IV:viii.84-88
Narrant Diotrephem fuisse quempiam praediuitem qui maiorem in modum
960 delectatus est alendis equis, vnde et postea hipparchus factus est. Huius hortatu
exemploque multi iuuenes accendebantur ad curas equestres. Patres autem ode-
runt hoc studii genus in filiis, quod immodicis constet impendiis.
[H] XHNAAQIIHE
Theagenes, quod esset garrulus ac stupidus more anserum et versipellis more vul-
965 pium, vulgari ioco dictus est X"tJVIXAW7t"tJ; voce composita ex ansere et vulpe. Quan-
quam Didymo magis probatur anseris nomen additum, quod auitio ac praeser-
tim anserinis supra modum delectaretur, videlicet vulpium more. Anseris iecur
oHm in summis erat de1iciis. Huius adagii meminit Aristophanes in Auibus.
[H] CONCINERE 3788
970 T~v ~UVIXUA~IXV XAIX(S:LV est iisdem de rebus similiter queri. Aristophanes in Equiti-
bus:
924 Aristophanis H I: ex Aristophanes con:
MS.
927 remigant H I: ex regant corr. MS.
929 enitor H I: annitor MS.
937 bonam H I: ex Bonita carr. MS.
938 colorem H I: colorem esse MS.
941 xii. I: duodecimo MS H.
942 nonnullam H I: multam MS.
943-944 Qui ... XLO~(nV H I: am. MS.
950 EV... "t'&a~ H I: EV [add.] "t'oIcr~ xoudmmv
922-925 Hoc namen etc. After a scholium on
Aristoph. Av. 822.
924 Eupalim See Eupolis, fr. 135 PCG V.
3784
927 Qui ... cansentiant After a scholium on
Aristoph. Av. 851 (c).
928 Aristoph. Av. 851.
930 Av. 851 f. (crU[J-1t<XP<XLVEO"(X~).
931 Interpres Schol. ad loco (851 c). Soph., fr.
489 TrGFIV.
3785
934 Aristoph. Av. 879.
938 Interpres Schol. on Av. 880.
941 Theopompus, fr. 104 FGrHist Il B, p. 559.
941-942 e Chia... cammaditatem The inhabi-
tants of Chios were useful allies to me Athe-
nians, as the scholiast points out.
3786
946 Aristoph. Av. 1443.
"t'aa~ [ex T&.aE} MS.
951 [J-E~p&XLOV H I: ex [J-E:~f.t&.xwv con: MS.
952 &vE1t'TEPYJxEv H I: &VE:1t'TWpEXEV MS; wcr6' H
I: ex &cr'TE con: MS; [1t1t1jAClC.'TEIv H I:
[1t1jA<X"t'EIv MS.
958 Equitare H I: Equo MS.
961 accendebantur H I: accendebabantur MS;
ad H I: om. MS.
964 ac srupidus H I: add. MS.
967 videlicet vulpium more H I: am. MS.
947 Av. 1439 ff. (950 'TO !J.E~P&.XLOV Willems:
'Toi:'~ !J.EtpClC.XLm~ codd.; xoupdm~; 951 yE Bent-
ley: 'TE codd.; .6.LEL"t'pE<p1j~ Elmsley: (;
.6.tt'TpE<p1j~ codd.; 952 &vE1t'TEpwxEv).
959-960 Narrant... factus est Schol. on Av.
1442.
3787
964-965 Theagenes... vulpe After a scholium
on Arisroph. Av. 1295.
966-967 Didymo... mare But the scholiast
merely notes: ~ccording to Didymus,
Theagenes and Philocles have the appearance
of birds.' Didymus, fr. 14, 43 Schmidt, p. 255.
967-968 Anseris ... deliciis Hor. Serm. Il, 8, 88;
Plin. Nat. X, 52; Athen. IX, 384 C.
3788





BuvrxuALrxV XArxUcrWf.LEV OUAUf.L7tOU v6~ov,
Modos vti concinamus tibiis Olympicos.
975 BuvrxuAL(XV appellant, siue cum plures tibiis eandem canunt cantionem siue cum
citharae tibia accinitur. Olympus autem fuit Marsyae discipulus, qui scripsit de
modis lugubribus. Quin hoc ipsum 'Olympi modos', de querulis, habet prouer-
bii speciem, quemadmodum L(XAEf.LL~E~V et Carica Musa.
[HJ RESPVBLICA NIHIL AD MVSICVM
980 Haec persuasio, quemadmodum olim multorum animos occupauit, ita nunc
quoque multis inhaeret, vt credant doctos ac probos viros non esse accommodos
ad gubernandam rempublicam. Plato ahstinuit, Socrates frustra tentauit, Demos-
theni ac Ciceroni parum feliciter cessit, denique mater Neronis deterruit filium a
studio philosophiae, quod existimaretur inutile gesturo principatum. Ad haec
985 diuus Augustinus redarguit in epistola quosdam qui iactabant euangelicam philo-
sophiam officere rempublicam administranti. Id venuste expressit Aristophanes
in Equitibus. Nam illic principatum recusanti, quod musices esset imperitus, ita
respondetur:
tH oYl~aywYL(x y&p ou 7tpOe; f.L0ucr~xou
990 "E-r' E('J-r~V &vopoe; ouoE XPYl('J-rou "roue; -rp61toue;, id est
At gerere nunc rempublicam non est viri
Qui musicus sit ac probatis moribus.
Musices nomine omnem liberalem eruditionem designabant veteres.
[H] VERBIS COQVINARIIS 3790
995 tP~~a-r(X ~aYE~p~xci, id est verba coquorum, venuste dixit in eadem fabula pro ver-
bis mollibus, blandis ac du1cibus. Coquorum enim est condimentis edu1care
cibum per se subausterum. Monetur illic quispiam vt populum Atheniensem
blandiloquentia demulceat. Carmen sic habet:
IOOO
tY7toYAuxalvwv p~!-lacr~v !-l(xYE~pO(Q're;,
Deliniens eos coquorum verbulis.
id est
LB II43 MrxYE~P~XO'rc;dixit pro ~E~A~XLme;, hoc est placidis ac dulcilbus.
Habebit gratiam, si quis dicat Epicuri philosophiam demu1cere vulgarium ani-
mos p~~rx(n ~aYE~p~xO'rc;, quod voluptatem asserat esse summum bonum.
[H] LIBA COALEMO! 3791
L7tEVOE -r0 KorxAE~CP, id est Liba Coalemo! Competit in eum cui sua improbitas
fuit bono. Fingit enim Comicus daemonis nomen improbitatem innuens, per-
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inde quasi quis dicat: 'Sacrifica Mwp(~' 1 si quis morionem agens euectus sit ad
apes ac dignitatem. Nam Graecis XO&AEf.L0~ fatuum ac stultum significat, a xow
pro vow. Nam Callimachus pro €V61JO'EV dixit €X6'Y)O'EV. Hinc &.vrJ.A6yw~ xou~ pro
10 vou~; et &'AEW, quod mente erret.
Simili figura Gratiis litasse dicuntur qui fortunati sunt in amicitiis conciliandis.
Habent et temulenti Comum deum et fures deam Lauernam. Itaque furtis ditato
facete diceretur: 'Liba Lauernae!'
972-973 t'Jo:. ~U'Jo:.UA[o:.'J H I: t'Jo:. T~'J {sed T~'J
del] ~U'Jo:.UA[o:.'J MS.
974 Modos MS I: Nodos H; Modos ...
Olympicos H I: modos [add.] Vti concina-
mus tibiis modos [? sed modos del.] Olympi-
cos MS.
975 8uvo:.uAla'J appellant H I: ~u'JauAl(X'J
modum [sed modum del.] appellant MS.
981 probos H I: ex probros corr. MS.
975-977 8u'JauA[av ••. lugubribus After a
scholium on Equ. 9.
978 l(XAE[J.[~E~'J See Adag. 1986 (Ialemo frigi-
dior).
Carica Musa See Adag. 779.
3789
982-983 Socrates... cessit In the Moria (ASD
IV, 3, p. 96, 11. 478 f£) Folly satirizes the
unworldliness of Socrates, "qui nescio quid
publice conatus agere summo cum omnium
risu discessit." She praises him, by contrast,
"quod censet sapienti a republica tractanda
abstinendum esse." She then ridicules Plato's
tenet that a state ought to be governed by
philosophers. Even Cicero, she observes,
"non minus pestilens fuit Romanorum
reipublicae quam Demosthenes Athenien-
sium" (p. 100, 11. 504 f.). See Miller's com-
ments ad loc. Er. mentions Socrates' inept-
ness in matters political also in Adag. 2201
(Sileni Alcibiadis), ASD Il, 5, p. 162, 11.
36-38.
983-984 mater Neronis... principatum Suet.
Ner. 52.
985 Aug. Epist. 138, 9-15.
986 Aristoph. Equ. 191 f.
993 Musiees etc. Perhaps after Hesych.
[J.oumx'~'J 1748 Lane: 1t(XGav TEXVYj'J, o~
ATT~x'Ol.
984 existimaretur H I: fortasse existimatur MS.
987 illic H I: illi MS.
993 Musices ... veteres H I: om. MS.
997 Monetur illic H I: Monetur ap [sed ap
delJ illic MS.
1-3 hoc est ... bonum H I: om. MS.
7 MUlp[9C HI: Moriae MS.
8-13 Nam Graecis... Lauernae H I: om. MS.
3790
995 Aristoph. Equ. 216.
999 Equ. 216 (pYj[J.aT[oLC;).
3791
5 Aristoph. Equ. 221.
6 Fingit ... innuens After a scholium ad loco
7 Sacrifiea MUlp[9C In the Moria Folly claims to
be a goddess.
8-9 x'ociAE[J.oc;... 'Jow Hesych. x'ociAE(Joot; 3168
Lane. The etymology is taken from a
scholium on Aristoph. Equ. 198.
9 Callimachus... e:x'6YjaEv Suid. e:x'6YjGE'J 523.
Callim. Heeale fr. 4 Hollis.
10 &i..EUl ... erret Er. derives the second element
in x'ociAE[J.ot; from &AEW, which he takes to
mean 'stray, wander'. He may well have con-
sulted Hesychius, s.v. OCAYj 17 Lane: 1tAcivYj;
&A~eYj 23: e:1tA(XV~eYj; &A6Ul (!) 65: 1tA(X'JW. See
also Etym. mag. &AYj 62, 13: 1tA&VYj. Er. claims
elsewhere that &AEW has two senses, namely
'wander' (aberro) and 'grind' (molo); see the
end ofAdag. 3073 (AA~T~PWt;).
II Gratiis litasse Diog. Laert. IV, 2, 6. See Adag.
1518 ('A[J.ouaOL), ASD Il, 4, p. 32, 11. 295 f£
12 Comum Also mentioned in Moria, ASD IV,
3, p. 78, 1. 133; see n. ad loco Philostr. Imag. 1,
2.
fires deam Lauernam See Adag. 3003 (Argiui
hues).
174 ADAGIA 3792-3796
[HJ SPlRAT CAECIAS 3792
15 De caecia vento nubes ad se pertrahente satis dictum est nobis in superioribus.
Ad venti naturam alludens Aristophanes in Equitibus dixit:
id esttQc; o(vroc; ~aYl xcx~)dcxc; xcx~ auxocpcxv"dexc; 7tVE~,
Vt iste spirat caecias et sycophantias iam!
Interpres admonet prouerbii. Quanquam in Aldina aeditione pro xex~x[cxc;
20 deprauate legitur xax[exe;, quum hanc vocem metri ratio non admittat. 'Caecias'
autem poeta posuit pro 'turbis ac litibus'. Notatur enim ibi Cleon vt delator et
criminator.
[H] LATVM ET ANGVSTVM 3793
id est
Nemini obscurum arbitror prouerbiali schemate dictum esse apud Aristophanem
25 in Equitibus sub persona Cleonis. Cui cum esset obiectum quod nutricum more
male pauisset populum qui paululum praemansi insereret in os, maximam par-
tern ipse deglutiret, respondet:
Kex~ v~ ~~' u1t6 yE OE~~61"Yl1"oe; 1"ife; EfJ-ife;
~uvexfJ-ex~ 7tO~E~V 1"0'\1 01)floV E:UPUV XCX~ a1"Ev6v,
Ita per Iouem, nam dexteritate ego mea
Exilem et amplum valeo populum retldere.
3°
Maerescunt enim pueri male pasti, rursus bene pasti Bunt obesi.
Apposite torquebitur in eos qui adolescentes reete docent aut secus quiue
populo dextre concionantur aut secus. Siquidem hae res plurimum habent
35 momenti ad mores populi vel ad honesta formandos vel ad vicia deprauandos.
[HJ SCARABEO CITNS PERSVASERIS 3794
8aaaov 0 x&.v6cxpoc; &v fJ-E1"CX7tE~a6dYl, id est Citius scarabeum in diuersam senten-
tiam pertraxeris. De iis qui malis assueuerunt, a quibus tamen reuoeari non pos-
sunt, eo quod assuetis videantur optima. Lucianus in Pseudologista: O()"t'E: yap
40 (xu1"6c; 7t01"E ~EA1"[(uV yEvmo 1tpOc; "t'~v bn1"[flYla~v, ou fJ-aAAOV ~ x&.v6cxpoc; fJ-E"t'ex7tE:~a­
6E[Yl &v t.l:f)XE1"~ 1"O~CXU1"(x XUALVOE:~V, &7tex~ exu"t'o~c; auv~6Yle; yEv6!J-EVOC;, id est Neque
enim ipse unquam fieres melior increpatione mea, nihilo magis quam scarabeo per-
suaderi posset ne amplius talia voluat, posteaquam semel illis assueuit. Scarabeus foe-
tus suos educat in stercore praecipue eaprino et indidem pascit atque ibidem
45 habitat. Excrementa vero fingunt in sphaerulas easque in nidum deuoluunt capite
in terram demisso, posterioribus pedibus in altum erectis.
Nemo facile abducitur a vitiis in quibus natus et edueatus est, et quae per




[H] ALIENIS SOLEIS VTI
175
3795
J\AAO'TpLm~ ~AiXU'TLOL~ XP1)cr6iXL, id est alienis soleis vti, dicuntur qui moribus alio-
rum ad suum abutuntur emolimentum. Aristophanes in Equitibus:
Oux, &AA' 07tSP 7tL'JW'J &'J~P 7tE7to'J8' O'Tll'J XScrSLTJ,
Torcr~'J 'Tp67tmc; 'TOr~ crorcr~'J wcr7tSP ~AiXU'TLO~cr~ XpW~ll~.
55 Quibus verbis negat se eircumuenire populum Atheniensem, sed facere quod
solent qui desident in compotationibus et vrgente aluo surgunt, arreptis alienis
soleis, siue quod festinant siue quod ebrii sunt. Ita ille abutebatur moribus populi
Atheniensis, qui cibo corrumpi volebat et blanda libentius· audiebat quam saluta-
ria. Apparet olim Graecos absque soleis solere accumbere. Exituri domum posce-
60 bant soleas. Hinc quaestus lopodytis. Quidam etiam nudi accumbebant.1
LB II44 [H] LONGVM PROOEMIVM AVDIENDI CVPIDO
Prouerbii speciem habet quod est apud Platonem libro De republica iiii.: Mocxpo'J
'TO 7tPOOLf.LW'J Tep E7t~6uf.Lou'Jn &XOUcrll~, id est Longum prooemium audiendi cupido.
Qui rem ipsam cupit cognoscere, huic longum est omne prooemium. Vnde illud
20 deprauate H I: depraute MS; admittat H I:
admittit MS.
24 esse H I: om. MS.
28 ac tm6y€ H I: aL .. y€ [sed ...y€ del] u7t"6y£
MS.
34 concionantur MS: concionatur H 1.
34-35 Siquidem ... deprauandos H I: om. MS.
3792
15 in superioribus Adag. 462 (Mala attrahens
ad sese vt caecias nubes).
16 Aristoph. Equ. 437.
19 Interpres Schol. ad loc. (437 b): ~AXWV d~
Eo:.u"t'6v ~cr"t'€ Xo:.~Xlo:.~ 'J€epo~.
Aldina aeditione The reference is to the
Aldine edition of Aristophanes, 1498.
3793
24 Aristoph. Equ. 719 f.
3794
37 After Lucian. Pseudo!. 3.
39 Lucian. loco cit. (yap &'.1 o:.U't"6~).
43-46 Scarabeus... erectis See Adag. 2601
(Scaraheus aquilam quaerit), ASD Il, 6, p.
412, 11. 423-447.
3795
51 After Aristoph. Equ. 889·
52 Equ. 888 f.
56-57 qui desident... ebrii sunt After a
scholium ad loc.
47-49 Nemo ... commendatione H I: om. MS.
52 emolimentum H I: alimentum MS.
57 festinant H I: festinat MS; ebrii sunt H I:
ebrius est MS.
58 Atheniensis H I: ex Athenienses corr. MS.
59 Apparet ... accumbebant H I: om. MS.
63 cupido H I: ex cupio corr. MS.
60 lopodytis 'Clothes-stealers' are mentioned in
e.g. Aristoph. Av. 497 and Ran. 772.
3796
62 Plat. Rep. IV; 432 e.
64-67 illud Terentianum . .. a.fJectibus See Adag.
2296 (Quid de pusillis magna prooemia?),
ASD Il, 5, p. 238, 11. 700-7°3 and the notes.
Er. there quotes the same passage from Ter-
ence: "Etiam prooemium inceptat"; he
apparently quotes from memory Andr. 709
"Narrationis incipit initium." - Athenis
praeco ete. (p. 176, 11. 65 ff.). Er. repeats,
though incorrectly, what he had observed
(after Lucian. Anach. 19) in Adag. 2296,
namely: ''Athenis interdicebat praeco dicturis
in concione, ne vel praefatione vel affectibus
vterentur, rem modo exponerent, C(V€U
7t"pomt-Llwv xo:.t 7t"o:.ElW'J." As regards the Greek
phrase Heinimann (rightly) assumes that Er.
coined it himself.
ADAGIA 3797-3800
65 Terentianum Vah etiam prooemium mihi occeptat. Et Athenis praeco qui
dicendi potestatem faciebat rhetoribus praefabatur rXvsu 7tpom[.Llwv X(X~ 7t(XOwv, id
est sine prooemiis et affectibus, quod haec extra causam sint.
[H] OMNIA PRAECLARA DICIS 3797
Socrates apud Platonem in Euthydemo slpwvsuw'J suo more, quod aduersarius
70 absurda quaedam collegisset, videlicet Socratem scire quod nesciebat et rursum
nescire quod sciebat, 'EIsv' inquit '~ EuEluo1lf.J.s· 'TO yap Asy6f.J.EVOV, X(XAa o~ mfv'!(X
AE"(S~~', id est 'Esto, 0 Euthydeme, nam, vt dici solet, omnia sane praeclara dicis. '
Marsilius pro Esto venit En eoque legisse videtur non EIE:'J, sed E~v aut Elv[, quod
Graecis sonat 'en!', vt sit admirantis dpwv~xw~, putoque hanc fuisse germanam
75 Platonis scripturam. Nam 'esto' nihil facit ad praesentem sententiam. Nihil enim
concedit, sed vt rem inauditam admiratur per irrisionem - vt omittam interim
quod e:Ie:v magis est optantis quam concedentis.
Plato aliis aliquot locis adagii titulo citat Pulcre dicis, quod arbitror e poeta
quopiam desumptum. Nam apud Theocritum Praxinoe loquitur: N(Xl, X(XAOV
80 E:I7tClC;, id est Sic est, dixisti pulchre.
[H] QVOD RECTE DATVM EST
Plato in Philebo ostendit prouerbium a pueris vsurpatum non oportere reposci
quod semel datum est: (Hf.J.e:I~ OE: o~ AS"(O[.LEV, X(X6cX.7tEP ot 7t(XIOEC;, 8'!~ '!WV opew~
ooOS'J'!W'J &<pCl[pE:(n~ OUX ~O'n, id est Nos autem dicimus id quod solent pueri, quae
85 recte data sunt non licere rursus eripi. Hoc eo dicebat quod Socrates solet ab inte-
gro repetita disputatione quae prius concessa fuerant rursus in dubium vocare.
Simile quiddam et hodie iactatur inter pueros, vbi quis quod dedit reposcit. Adea
dicta huiusmodi per tot secula perque tot nationes ad nos vsque demanarunt.
[H] FVNICVLVM AD LAPIDEM 3799
90 T~v O'7tcX.PTf)'J 7tPOC; '!OV AWOV &YE:~V, id est funiculum lapidi admouere, dicuntur
qui curam omnem adhibent ne quid geratur in republica secus quam oponet.
Beatus Chrysostomus homilia in priorem ad Corinthos epistolam xxxv.: ~x61tE:~
7tW~ 1tcX.A~V EV'!CluElet; 7tpOc; '!~'J O'7tcX.PTl)'J '!OV AWOV &YE:~, T~'J olxooof.L~'J 7tCl'J't'ClXOU
~1)'TWV '!ijc; 'EXXA1lO'lClC;, id est Considera, vt hie rursus funiculum admouet ad lapi-
95 dem, vbique quaerens aedificationem Ecclesiae. Translatum est ab architectis, qui
non credunt oculis suis, sed ad perpendiculum explorant lapidum aequalitatem.
Quod est exactae diligentiae.
[H] HOC TV MIHI DICES 3800
Apud Platonem libra De republica ix. Socrati interroganti quo pacto viueret vir
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100 tyrannicus, respondet Adimantus: To 'rW'J 7t~~~6'J'ru)'J, 'rOU'rO cru X~~ EfLo~ EP€~C;, id
est Istud tu mihi, quod ioco dici solet, dices.
Vsus erit, quum responsio inuidiosa reiicitur in percontatorem aut quum is
qui percontatur talis est vt oporteat ipsum rectius scire quod ab alio cupit discere.
65 Terentianum MS H: Teretianum I.
66 praefabatur H I: praefabantur MS.
67 quod ... sint H I: om. MS.
70 videlicet HI: om. MS; nesciebat HI: ex sci-
ebat corr. MS.
72 dicis H I: ex dixisti corr. MS.
73 non H I: non Non MS; dv H I: e:tv MS.
74 e:LP(uV~XW~ H I: om. MS.
75-80 Nihil ... pulchre H I: om. MS.
83 datum est HI: recte datum MS.
83 :Aiyofle:v H I: ex TO A€yOf.Le:vov corr. MS.
85 integro H I: integra MS.
3797
69 Plato Euthyd. 293 d.
73-74 Marsilius... 'en!' Ficino (Platonis Opera,
Venetiis, 1491, f 93r ) translates "En Euthy-
deme, ut proverbio fertur, quam belle
loqueris!"
73-75 ELV ... scripturam Er.' attempt to emend
Ele:v is unnecessary. Furthermore, he does
not realize that dv( l) is never used as an
interjection. He is apparently thinking of the
interjection ~v (See there!), which he con-
fuses with the preposition dv.
78 Plato... dicis The reference is to the phrase
KiXAWC; Aeye:~c;, in which XiXAWC; (pulcre) is
used in a metaphorical sense (adagii titulo).
79 Theocr. 15, 38 (TOUTO XiX d1tiXLC;: ViXL. XiXAOV
e:I1tiXC; ed. 1516).
87-88 Simile ... demanarunt H I: om. MS.
90 TOV MS H: TO 1.
94 funiculum admouet ad lapidem H I: ad
funiculum admouet lapidem MS.
95-97 Translatum ... diligemiae H 1: om. MS.
98 Hoc H I: Hoc et MS.
99 Socrati HI: add. MS; interroganti quo HI:
Interroganti quiddam [sed quiddam del.] quo
MS.
IOl Istud H 1: Istuc MS.
I02-103 aut ... discere H I: om. MS.
3798
82 Plato Phil. 19 e.
85 solet For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.I. 565.
87 hodie The reference is to the Dutch expres-
sion "Eens gegeven, blijft gegeven"; Suringar
192 (no source given; the proverb is not
found in Harrebomee). One may also think
of the German equivalent "Was gegeben, ist
gegeben, darf man keinem wiedernehmen"
(quoted from Wander by Suringar, 192).
3799
90 Chrys. Hom. in Epist. primam ad Cor. 35,
Migne PG 61, 300.
3800
99 Plat. Rep. IX, 573 d. Er. infers the proverbial
character of the expression from a scholium
ad Ioc., p. 267 Greene.

[HJ
CHILIADIS QVARTAE CENTVRIA IX
NYMMO ADDICERE
Apud iurisconsultos prouerbiale est nummo addicere pro eo quod est 'minimo
vendere'. Est autem fucus quo legibus imponitur prohibentibus donationes.
Vlpianus libro Pandectarum xix., titulo Locati: Si quis conduxerit nummo vno,
conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit. Idem libro prima, titulo
LB II45 De re iudilcata: Si quis et conduxit et rogauit precario vti possideret, si quidem
nummo vno conduxit, nulla dubitatio est quin et precarium so/um teneat. Verum
addubito num in his exemplis pro 'conduxit' et 'conductio' legendum sit
IQ 'condixit' et 'condictio'. Suetonius in lulio Caesare: Bello ciuili super alias dona-
tiones amplissima praedia nummo addixit. Valerius Maximus libro ii., capite De
gratitudine: Pollinctoribus exequiarum apparatus sestertio nummo ipsis praebentibus
est addictus. Itidem Plautus in Pseudolo: Nunquam hoc eris nummo diuitior.
'Nummum' dixit pro vilissimo precio.
15 [HJ VERO VERIVS
Quum nihil possit esse vero verius, tamen prouerbiali tropo dicimus vero verius
quod prorsus indubitatum haberi volumus. Martialis in Gallicum quendam, cui
ex more saepe repetebatur illud
3 iurisconsultos H J: Iureconsultos MS.
6 Idem H J: Idem Pandectarum MS.
8-IO Verum ... condictio H J: om. MS.
3801 Er. owes this adage to Bonifatius
Amerbach (see the introd., p. 14).
nummo addicere Taken from Suet. and Val.
Max., quoted below, H. 10-13.
5 Dig. XIX, 2,46.
6 Dig. XLI (!), 2, IO, 2 (7 conduxerit et
rogaverit; 8 quin ei).
10 Suet. Caes. 50, 2 (1I praedia ex auctionibus
hastae minimo addixit). Er. has copied this
13 in Pseudolo H J: add. MS.
17 haberi H I: habere MS.
18 saepe H I: subinde MS.
passage and the next one directly from
Amerbach's list.
1I Val. Max. V (!), 2, 10. The passage is given
in a free paraphrase.
13 Plaut. Pseud. 1323 (nam hinc numquam
eris).
3802 Otto 1878.
17 Martial. VIII, 76, 1 and 7-8 (20 quid: quod
v.l.).
180
Vie verum mihi, Maree, die amabo',
20 'Yero verius' inquit 'ergo quod sit audi:
\terum, Galliee, non libenter audis. '
Non dissimili forma dicimus certo certius, quanquam nihil prohibet aliud alio cer-
tius esse. Vlpianus libro Pandectarum :xxiii., titulo De testamentaria tutela: Testa-
mento datos sponsores non esse cogendos satisdare rem saluam fore certo certius est.
25 [HJ VENTO VIVERE
Hodieque vulgo tntlSSlmUm est vt eos dicant vento viuere qui nullo viuunt
impendio, et addunt more siluri, quod plerisque creditum est eum piscem aura
saginari, quod idem creditum est de chamaeleonte. Alexander imperator libro
Codicis v., titulo De alimentis pupillo praestandis, Nee ferendus inquit est iuuenis
30 qui, quum praesens esset studiisque eruditus atque alitus esset, si ea per alium se
consequutum non probet, sumptus recuset, quasi vento vixerit aut nullo liberi homi-
nis studio imbui meruerit.
[H] TVAS RES TIEl HABETO
Caius iurisconsultus Pandectarum libro xliiii., titulo De diuortiis ostendit fuisse
35 receptum vt diuortium his verbis perageretur: Tuas res tibi habeto. Tuas res tibi
agito. Quorum altero reddit dotem, altero abdicat ab se tutoris munus in rebus
vxoriis. Haec autem forma verborum prescripta est, ne vel non ratum esset diuor-
dum, si nullis solennibus verbis perageretur, vel inauspicatum et odiosum, si ver-
bis inciuilibus perageretur. Itidem in discutiendis sponsalibus visum est vti his
40 verbis: Conditione tua non vtar.
Haec prouerbii gratiam habebunt, si cui ciuiliter renunciabimus amicitiam.
Sed festiuius erit, si ad res animi transferantur, veluti si quis dicat: 'Monachi
vitam professus est. Mundum iussit sua sibi habere, suas sibi res agere.' Item, si
quis ambiat consortium nostrum quem iudicamus nobis inutilem, huic apte
45 dicetur: 'Tua conditione non vtar' pro eo quod erat: Non vtar tua familiaritate.
Eleganter vsus est Plautus in Trinummo, vbi Lysiteles adolescens multa queritur
de miseriis amantium ac meditatur amorem eiicere ex animo:
Apage sis Amor, tuas res tibi habe,
Amor, mihi amicus ne fuas unquam.
50 Sine tropo vsus est in Amphitryone:
Valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas.
[H] GAMMA BETAM PERSEQVlTVR
Procopius libro iii. De bello Wandalico refert Carthagine antiquum prouerbium
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a pueris iactari solere quod gamma quandoque betam et rursus beta gammam perse-
55 quitur. Suspicor puerorum lusum hue spectasse, quod inter vicinos frequenter
oriatur dissidium, verum hie puerile dictum detoftum ad rerum euentum, quod
Gizericus Bonifacium expulisset, postea Gilimerem Belisarius. Prouerbium non
est natum ex euentu, sed puerorum Carthaginensium aenigma fuit velut oracu-
lum eius quod accidit postea.
60 [Hj PVLCHRVM SEPVLCHRI ELOGIO 3806
LB II46
66
Non videbatur in prouerbiorum classem referendum nisi nominatim prouerbii
titulo referretur apud Procopium libro De bello Persico prima sub persona
Augustae Iustinianum maritum sic alloquentis: Igitu1; optime Imperato1; volenti
nunc viuere procul dubio nullo negocio licet: pecuniae nobis magna vis, mare opor-
tunum, nal uigia multa. Considera tamen, ne seruato tibi contingat vitae iucundita-
tem cum mortis ad extremum acerbitate commutare. Mihi autem antiquum sane pla-
cet prouerbium 'Quam pulchrum est in sepulchri elogio Imperatorem asscribir
27-28 aura saginari H I: aura viuere [sed viuere
del.] saginari MS.
34 iurisconsultus H l: iureconsulms MS; xIiiii
I: 24. MS, 44. H.
37 prescripta MS: perscripta H I; esset H I:
esse MS.
38 inauspicatum ... si H I: om. MS.
38-39 verbis inciuilibus H I: inciuilibus verbis
MS.
39 in discutiendis H I: in repudiis [sed repudiis
23 Dig. XXVI (1),2,17 (24 tutores).
3803 Ono 1865.
26-28 Hodieque... saginari The reference is to
the Dutch expression "Hy leeft by de windt
als een steur". According to a popular belief
once current in the Low Countries sturgeons
feed themselves on air. See Woordenboek der
Nederlandsehe taal, XV; S.v. steur, 1557;
Suringar 235; Harrebomee, 11, p. 305.
28 quod ... ehamaeleonte Plin. Nat. VIII, 122.
Cod lust. V, 50, 2 (30 alitus est; 31 sump-
tusque).
3804
34 Dig. XXIV (!), 2, 2. Er. quotes the same
passage in Adag. 1204 (Longum valere iussit).
40 Dig. loco cit. (condicione; utor).
46 Plam. Trin. 266 £ (48 te: sis v.I. et ed.
Mediol. 1500; habeto: habe v.I. et ed. Mediol.
1500).
50 Plaut. Amph. 928.
3805 Er. owes this adage, and the follow-
ing two, to Bonifatius Amerbach (see the
introd., p. 14). Amerbach quotes Procopius
del.] discutiendis MS; vti his H l: his vti MS.
42 transferantur H I: transferatur MS.
45 eo H J: om. MS.
46-51 om. MS Eleganter ... meas H I.
53 Wandalico MS: Vuandalico H I.
55-59 Suspicor ... postea H I: om. MS.
60 Pulchrum... elogio H I: pulcrum sepulcri
e1ogio [ex elgio] MS.
67 Imperatorem H I: imperatore MS.
and Agathias in translation, no doubt that by
Cristoforo Persona and Raffae1e Maffei of
Volterra (Proeopii Caesariensis de rebus Gotho-
rum, Persarum ac Vandalorum libri VII., una
cum aliis mediorum temporum historicis,
Basileae, 1531). Clearly Er. looked up the pas-
sages given by Amerbach in this translation.
He did not consult the Greek text.
53 Procop. Ill, 21, 14, quoted from Raffaele
Maffei's translation, p. 336.
56-59 hie puerile etc. Mter Maffei's translation
of Procopius.
3806
62 Procop. I, 24, 36-37, quoted from Raffaele
Maffei's translation (see the previous adage),
p. 265 (64 opporrunum; 65 iocunditatem; 67
adscribi).
67 lrouer~iu~ ..,' assc~ibi! Pr?cop-:;.. A6yQs,
w~ XCl.AOV E:VTCl.epLOV Yi ~CI.(:nAE:LCI. E;(J'n ( ••• that
royalty is a good burial-shroud). The Italian
tr~nslator, of P~oc?pius app~e~tly read &v
-ro:.epcp or e:m-rCl.ep~cp mstead of E;VTo:.epLOV.
182
Quosdam noui qui in extremo vitae magnis impendiis redemerunt galerum car-
dinalieium, vt in sepulchro titulus asscriberetur.
70 [H] PRIMVM APES ABIGENDAE
Agathius De bello Gotthico libro tenio: Placebant haec dicta Vlilago Herulorum
praefecto. Vnde is vsurpatum prouerbium et barbarum etparui momenti, vtile tamen
et alicuius energiae identidem praedicabat: primum abigendas apes, deinde et mel
subtrahendum. Sensit Buzes primum hostium copias aduentantes esse submouen-
75 das, quo possint Asia potiri. Sumptum a curatoribus apum, qui, quo mel eripiant
ex aluearibus, apes fumo aut alio quouis modo abigunt.
[H] PORRIGERE MANVS
Porrigere manus pro 'auxilio esse' vulgatissimum est, sed elegans. Vlpianus Pan-
dectarum libro quadragesimosecundo, titulo De re iudicata: Sed si emptor, cui
80 pignora sunt addicta exequente iudice, precium non soluit, vtrum aduersus emptorem
porrigere manus debent iidem iudices qui sententiam exequuntur, videndum est. M.
Tullius in oratione Post reditum: Qui mihi primus afflicto et iacenti consularem
fidem dextramque porrexit.
Festiuius erit de rebus animi, veluti si dicas: Mimo deiecto manum porrigit
85 philosophia' aut 'In theologiae difficultatibus aestuanti saepe manum porrigit
dialectica' aut 'linguarum peritia'.
[H] OPTIMA QVIDEM AQVA
'A.P~(j'TOV [.LEV {}oU>p, id est Optima quidem aqua, videtur in prouerbium abiisse,
quoties rei vehementer laudatae praefenur aliquid melius, quemadmodum Pin-
90 darus auspicans Hymnos Olympiacos aquam quidem fatetur esse optimam, sed
aurum praefert, quod ignis in morem noctu luceat. Sunt enim haec duo praeci-
pua elementa, aqua et ignis, vnde aqua et igni interdicitur quos vita indignos
iudicamus. Aristoteles libro Rhetoricorum tertio vt vulgo iactatum citat: "06EV,
inquit, AEyS'TCU "A.P~(j"t'ov [.L€V {}ou>p'. Quaedam enim ob id praeferuntur quod sint
95 rariora. Alioqui aqua est magis necessaria quam aurum. Meminit adagii Plutar-
chus in commentario in quo quaerit vtrum aqua an ignis sit vtilior.
Supra modum efferenti philosophiam is qui fateatur quidem philosophiam
esse rem praeclaram, sed qua potior sit theologia, facete succinet illud Pindarici
carminis fragmentum: 'A.P~(j"t'ov (.lEV {}ou>p.
100 [H] NON OPORTET HOSPITEM SEMPER HOSPITEM ESSE
Aristoteles libro Rhetoricorum tertio nullo autore citat ceu vulgo iactatum 06 os!:
"t'QV ~zvov ~zvov &d e:lvoc~, id est Non oportet hospitem semper hospitem esse. Hospites
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dicuntur ignari eius loci in quo viuunt, sed turpe est diu in eadem ciuitate viuere
et semper esse peregrinum. Videtur iambicus trimeter corruptus. Turpe est in
105 eadem disciplina diu versatum esse et nihil scire. I
LB lI47 [H] MORIENDVM PRIVSQVAM ETC.
Ibidem commemorat Alexandridae dictum vt vulgo celebre ac laudatum: KOCA6v
y' cbtoOocve:~v 7tptv 8ocv&:rou apiiv &~wv, id est Honestum est mori priusquam aliquid
morte dignum commiseris. Sensus est, vt ipse exponit Aristoteles: decet mori mone
lIO indignum, siue: honestum est mori quum nihil morte dignum admiseris.
[H] SVSTOLLERE MANVS
Qui vehementer gaudent, quasi res diuinitus geratur ex animi sententia, sustollere
manus dicuntur. M. Tullius Epistolarum libro septimo: Sustulimus manus ego et
68-69 Quosdam ... asscriberetur H I: om. MS.
71 De bello Gotthico H I: om. MS; Vlilago H
I: Vtilago MS.
72 is MS: id H l
74-76 Sensit. .. abigunt H I: om. MS.
78 elegans H I: elegans, pro auxilio esse MS.
81 iudices HI: iudicem [f] MS.
81-83 M. Tullius porrexit H I: add. MS.
84-86 Festiuius peritia H 1: om. MS.
88 '}\pLO'TO\l H I: Aris [sed del] '}\pLO"TO\l MS.
68-69 Quosdam etc. Er. himself was probably
offered the cardinal's hat towards the end of
his life (1535); if so, he refused it. See AlIen,
Ep. 3007, n.l. 5; 3048, 85-92 •
3807
71 Agathias, Hist. III, 6, p. 245, 11. 12 f£ Din-
dorfius ("HpeO"xe: o€ TIXUTIX xlXl Ou"A£YIXYYO\l
etc.), quoted from Cristoforo Persona's
translation (see Adag. 3805 n.), p. 440 (73
abigendas apes esse).
3808
78 Dig. XLII, I, 15, 7 (8o solvet; 81 debeant).
82 Cic. l? red. in sen. 9, 24.
85 'in theologiae ete. This example refers to a
hot issue, namely, the conflict in the field of
theology and biblical exegesis between the
scholastic method and the philological
approach of the humanists. In the Moria
Folly satirizes both the traditional theolo-
gians and the "Graeculi" of Er.' kind (ASD
1\1, 3, p. 182, 11. 972 f£). In Adag. 4Il5 (Causa
cadere etc.), p. 320, 11. 156 £, Er. applies
another expression from Cicero to Lorenzo
Valla, who as a grammarian had addressed
89 vehementer laudatae H I: vehemente [add.]
laudateMS.
95 est magis H I: magis est MS.
97-99 Supra ... {)owp H I: om. MS.
102 hospitem esse H 1: esse hospitem MS.
103 ignari H I: ignari rerum MS.
104-105 Videtur ... scire H I: om. MS.
107 commemorat Alexandridae H I: comme-
morat ibidem [sed ibidem del] Anaxandride
MS.
theological problems.
3809 Er. owes this adage as well as
38Io--Il and 1813-14 to Bonifatius Amerbach,
who provided the basic quotations (see the
introd., p. 14).
88 Pind. Olymp. I, 1. Er. quotes the same pas-
sage at the end ofAdag. Il44 (Vbi quis dolet,
ibidem et manum habet).
89-90 Pind. lac. cit.
92 aqua et igni interdicitur The expression is
used in e.g. Cic. Phil. 6, 4, 10.
93 Aristot. Rhet. I (!), 7, 14.
95-96 Plut. Mor. 955 d.
3810
101 Aristot. Rhet. Ill, Il, 8. See fr. adesp. 97
PCG VIII, p. 34.
3811
107 Aristot. Rhet. Ill, Il, 8. Anaxandrides (!),
fr. 65 PCG 11. Er. cites the name correctly in
MS, but he may have changed his mind; see
Adag. 3558, p. 55) n.1. 757.
3812
Il3 Cic. Fam. VII, 5, 2 (et ego).
Balbus. Tantum fuit opportunitas vt illud nescio quid non fortuitum, sed diuinum
II5 videretur. Idem in Academicis: Hortensius autem vehementer admirans, quod qui-
dem perpetuo Lucilio loquentefecera~ vt etiam manus saepe tolleret. Horatius satyra
quinta:
Importunus amat laudari, donee ohe iam f'
Ad coelum manibus sublatis dixerit, vrge.
120 [H] MORE ROMAN0
In eadem epistola M. Tullius non sine prouerbii specie dixit more Romano pro eo
quod est: simpliciter et absque fuco potius quam erudite. Tales enim fuerunt illi
Romani prisci, Graecorum dissimiles. De quo, inquit, homine tibi spondeo non illo
vetere verbo meo quod, quum ad te de Milone scripsissem iure lusisti, sed more
125 Romano quum homines non inepti loquuntur, probiorem hominem, meliorem virum,
prudentiorem esse neminem. Penes Romanos erat rusticana veritas. Talem inducit
libro De finibus secundo: Quod nostri quidem optime disputant, nihil opus esse
eum qui philosophus futurus sit scire literas. Itaque vt maiores nostri ab aratro
adduxerunt Cincinnatum ilIum, vt dictator esset, sic vos de Pelasgis omnibus colligite
130 bonos quidem viros, sed certe non semper eruditos. Idem ad Trebatium libro sep-
timo: Balbus mihi confirmauit te diuitem futurum. Id vtrum Romano more loquu-
tus sit, bene nummatum te futurum, an quomodo Stoici dicunt omnes esse diuites qui
coelo et terra frui possunt, postea videro. Romano more dixit pro 'indocto et sim-
plici', nam Stoici subtiliter definiunt diuitem ac pauperem. Ac mox ad eundem:
135 Ego te Balbo, quum ad nos proficiscetur, more Romano commendabo.
[H] LACRY1v1A NIHIL CITIVS ARESCIT
M. Tullius libro De inuentione priore, praecipiens ne orator, posteaquam iudicis
animum commouit ad misericordiam, diutius commoretur in conquestione,
adducit Apollonii dictum OUOE:\I ecxmJO\l ~1JPCd\lEcre~L o~x.puou, id est Lacryma nihil
140 citius arescere, quod vehemens affectus facile vertitur in tedium.
[H] EX POTESTATE EXISSE
Exisse e potestate dicebantur qui a mente exciclissent et qui spreta ratione cupidi-
tatum arbitrio praecipites ferebantur. M. Tullius libro Tusculanarum quaestio-
num tertio Eos inquit sanos intelligi necesse est quorum mens motu quasi morbo
145 perturbata nullo sit, qui contra affecti sint, hos insanos appellari necesse est. Itaque
nihil melius quam quod est in consuetudine sermonis Latini, quum exisse e potestate'
dicimus eos qui effrenati feruntur aut libidine aut iracundia. Ac mox: Qui igitur
exisse e potestate dicuntur, ideo dicuntur, quia non sunt in potestate mentis, cui
regnum totius animi a natura tributum est. Haec M. Tullius. Vnde 'compotes'
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150 atque 'impotes mentis' dicimus et 'impotenter commoti' dicuntur qui animum
non habent in sua potestate, sed feruntur affectuum arbitrio. Formula sermonis
detorta videtur a iureconsultis, apud quos filii ex iustis nuptiis procreati dicuntur
esse in potestate parentum, nisi emancipentur aut nisi pater moriatur, rursus
emancipati dicuntur exisse de potestate parentum.
II5-II6 Idem ... tolleret H I: om. MS.
121 M. Tullius H I: om. MS; dixit H I: om.
MS.
122 potius quam erudite H I: add. MS.
126-130 Penes ... eruditos H I: add. MS.
127 nostri H I: nostri vel vestri MS.
130 quidem H I: quidem illos MS.
130-135 Idem... commendabo H I: om. MS.
138 conquestione MS: quaestione H 1.
115 Cic. Ac. I, 11, 19,63 (116 Lucullo).
II6 Hor. Serm. 11, 5, 96 £
3813 Otto 1550.
121 Cic. Fam. VII, 5, 3.
123 Cic. loco cit. (tibi homine haec spondeo;
125 Romano quomodo; 126 pudentiorem:
prudentiorem v.I.).
127 Fin. 11,4, 12 (vestri: nostri v.l.; quidem vel
optime; 128 philosophus qui futurus sit: qui
philosophus futurus sit v.l.; 129 pagis Turnebe:
Pelasgis edd. vett.; colligitis bonos illos qui-
dem; 130 non pereruditos).
130 Fam. VII, 16, 3.
134 Stoici ... pauperem According to the Stoics,
only the wise man is rich; see Moria, ASD
IV: 3, p. 106, 1. 642 and n.lI. 642-643. C£
Adag. 3409 ( Sapiens sua bona secum
fen).
135 Fam. VII, 18, 3 (vos).
3814 Otto 903.
137 Cic. Inv. I, 56, 109. Cicero quotes Apollo-
nius' saying in translation, "lacrima nihil
citius arescit." If I am not mistaken, it was
Er. himself who reconstructed the Greek
original. (For ancient sources see G.D. Kel-
logg, Study of a Proverb Attributed to the
Rhetor Apollonius, The American Journal of
Philology 28 (19°7), pp. 301-310.) Recon-
139 Ou3ev ... id est H I: om. MS.
140 arescere H I: ex ..arescere [?} corr. MS;
affectus H I: afectus MS.
144-145 necesse est quorum mens motu quasi
morbo perturbata nullo sit Qui contra affecti
sint, hos insanos appellari necesse est MS:
necesse est HI.
146 sermonis Latini H I: ex Latini sermonis
corr. MS.
struction of lost Greek through Riickiiberset-
zung of Latin versions, a process for which
Angelo Poliziano had shown the way in his
Miscellanea, was part and parcel of the
humanist approach to the classics. For other
instances see Adag. 1754 (Oestro percitus);
2349 (Res indicabit), ASD 11, 5, p. 264, 11.
564 f.; 2982 (Colophonium suffragium),
ASD 11, 6, p. 576, 1. 669 and n.
3815
142 Cic. Tusc. Ill, 5, 11.
143 Cic. loco cit. (144 Eos enim sanos quoniam
intellegi [sanos intelligi v.l.] necesse est, quo-
rum mens motu quasi morbo perrurbata
nullo sit, qui contra adfecti sint, hos insanos
appellari necesse est. Itaque etc. The omis-
sion in H I is due to homoeoteleuton; see the
apparatus criticus).
147 Cic. loco cit. (148 idcirco; sint: sunt v.I.).
150 impotenter commoti The combination is
unusual. Perhaps Er. had in mind Sen. Epist.
II6, 5 "non est committendum, ut incidamus
in rem commotam, impotentem."
152 iureconsultis Dig. I, 6, 3 "in potestate nos-
tra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis
procreaverimus"; I, 7, 36 "Emancipari filium
a patre quocumque loco posse constat, ut
exeat de patria potestate."
186
155 [H] GALLONIVS
Etiam ipsa luxuries multos nobilitauit, vt Aesopum et Apitium. M. Tullius cele-
brauit Gallonium a Lucillio traditum idque locis compluribus. In oratione Pro
Caecina: Quid ergo est? Non vsque eo tamen vt in capita fortunasque honestissimo-
rum virorum dominentur hi qui relicta bonorum virorum disciplina et quaestum et
160 sumptum Gallonii sequi maluerunt. Item Pro ~ Quintio meminit Gallonii. Rursus
libro De finibus secundo refert e Lucillio:
cO Publi, 0 gurges, Galloni, es homo miser'inquit,
LB II48 'Coel nasti in vita nunquam bene, quum omnia in isto
Consumis squilla, acipensere cum decumano. '
165 Haec Lucillius facit loquentem Lelium lapatho coenare solitum Gallonio lurconi
et omnia gulae ventrisque delectatione metienti. Gallonii meminit M. Tullius
libro De finibus secundo: Sed qui ad voluptatem omnia referens viuit vt Gallonius,
loquitur vt Frugi ille Piso, non audio.
[H] VVLTV SAEPE LAEDITVR PIETAS
170 M. Tullius in oratione Pro Roscio obiter citat sententiam a sapientibus iactatam.
Etenim, inquit, si, id quod praeclare a sapientibus dicitur, vultu saepe laeditur pie-
tas, quod supplicium satis acre reperietur in eum qui mortem obtulerit parenti, pro
quo mori ipsum, si res postularit, iura diuina atque humana cogebant? Prouerbium
admonet pietatem erga parentes adeo religiose colendam vt non solum non
175 offendamus eos verbis aut factis impiis, sed ne vultu quidem atrociore aut contu-
maciore. Habent enim oculi, frons et ipse vultus suum sermonem. Euangelium
altius repetit, nimirum ab ipso fonte cordis in quo concipitur ira. Ea erumpit in
vocem indignationis, sed incertam, proximus gradus est manifestum conuicium,
tertius homicidium.
180 [H] CVLLEO DIGNVS AVT NON VNO CVLLEO DIGNVS
Quum hominem enormiter scelerosum significare volumus, eum culleo dignum
dicimus. Hoc supplicium erat parricidis, id est qui parentem occidissent. Quan-
quam apud priscos parricidium dicebatur, quoties homo hominem occidisset,
hoc est par parem, videlicet eo seculo quo crudelitas erat occidisse bouem, auem
185 aut gallum gallinaceum. Dein, quum coepisset esse vulgare vt homo occideret
hominem, parricidii vox ad summae impietatis significationem deflexa est. Cul-
leus autem erat saccus coriaceus, cui insuebatur parricida simul immissa vipera,
simia et galla gallinaceo, atque ita proiieiebatur in profluentem. M. Tullius Pro
Roscio Amerino: Quanto maiores nostri sapientius, qui, cum intelligerent nihil esse
190 tam sanctum quod non aliquando violaret audacia, supplicium in parricidas excogi-
tauerunt, vt quos natura retinere in officio non potuisset, magnitudine poenae a
ADAGIA IY.ix.I6-r8
maleficio summo arcerentur. Insui voluerunt in culleum viuos atque ita in flu men
deiici. 0 singularem sapientiam iudicum! Nonne videntur hunc hominem ex rerum
natura sustulisse et eripuisseJ cui repente coelumJ solumJ aquam terramque ademe-
195 runtJ vt qui eum necasset vnde ipse natus essetJ careret his rebus omnibus ex quibus
omnia nata esse dicuntur? et caetera. Proin Iuuenalis impietatem cuiusdam exag-
gerans negat illi satis esse serpentem vnum aut culleum vnum. Narrat Suetonius
157 a Lucillio traditum H I: add MS.
158 Caecina HI: Cecinna [?] MS.
160 Item Pro P. Quintio H I: add. MS; memi-
nit Gallonii H I: om. MS.
162 inquit HI: inquis [?] MS.
165 lapatho coenare HI: lapathum cenare MS.
166-168 Gallonii ... audio H I: om. MS.
171 inquit H I: add. MS.
173 postularit H I: postularit vel-ret MS.
174 admonet H I: ex admoned carr. MS.
179 tertius H I: quartus MS.
3816
156 luxuries... Apitium Er. makes the same
point in Adag. 1430 (Abronis vita). By Aeso-
pus he does not mean the fable poet, but the
son of a Roman actor, whose extravagance is
described by Val. Max. IX, I, 2; see also ASD
11, I, p. 81, n.1. 654. For Apicius as a type of
luxury see Ono 126.
157 Cic. Quinct. (!) 30, 94 (158 capite for-
tunisque hominum honestissimorum; 159 ii:
hi v.l.; virorum bonorum: bonorum virarum
v.l.).
160 Item... Gallonii See the previous note. Er.'
mistaken reference to Pro Caecina is due to
some disorder in his notes.
161 Lucil., fr. 1133 ff. Krenkel, quoted by Cic.
Fin. 11, 8, 24 (163 ista; 164 squilla atque
acipensere cum decimano [decumano v.l.]).
167 Fin. 11, 28, 90.
3817
170 Cic. S. Rose. 13, 37 (173 postularet).
176 Habent... sermonem Cic. Att. XlV, 13 B, I
"Non enim solum ex oratione, sed etiam ex
vultu et oculis et fronte, ut aiunt, meum erga
te amorem perspicere potuisses." Er. dis-
cusses this passage in Adag. 1304 (Ex fronte
perspicere) .
Euangelium Mt. 15, 18 f.
3818
181 culleo dignum E.g. Aug. Contra Faustum
XXII, 22 "parricidali culleo dignus".
182-184 Hoe supplicium.. . parem See Er.
Querela, ASD IV, 2, p. 84, 11. 553 £ "Ethnico-
rum leges culleo insutum in profluentem
182 id H I: hoc MS; occidissent HI: occidisset
MS.
184 hoc est par parem H I: add. MS; auem H
I: ouemMS.
190 parricidas H I: parricidas singulare MS;
excogitauerunt HI: excogtauerunt MS.
194 coelum, solum H I: celum, so [sed so del.]
solumMS.
196 Proin H I: proind MS; cuiusdam H I: add.
MS.
197-199 Narrat ... possum? H I: om. MS.
abiicium qui ferrum fraterno sanguine
imbuerit" (see n. ad loc.). - Er. may have
taken his etymology of 'parricida' from Prise.
I, 33, Keil, Gr. Lat. 11, p. 26 "parricida ... vel
a 'pari' componitur vel, ut alii, a 'patre' ...
quibusdam tamen a 'pareme' videtur esse
compositum."
184-185 eo seeulo ... gallinaceum This reference
to the Golden Age, when it was still consid-
ered sacrilegious to kill animals, is reminis-
cent of Pythagoras' speech on vegetarianism
in Ov. Met. XV; see esp. 11. 99 ,:'Tunc ;t av~s
tutae movere per aera pennas ,116 oves,
and 120 "boves". In addition to these animals
Er. mentions the cock, to which he returns
below (1. 188), in connection with the sack in
which parricides were sewn up and drowned.
188 Cic. S. Rose. 25, 70 £ (189 nostri maiores;
190 parricidas singulare excogitaverunt; 191
natura ipsa; 192 summoverentur; 193 iudices;
194 ademerint; 195 iis).
196 Iuv. 8, 214.
197 Suet. Ner. 45, 2, where the inscription
reads: "Ego quid potui? sed tu culleum
meruisti." Er. quotes from memory. He also
quotes it - in its original form - in Apaphth.
VI, Domitius Nero 14, LB IV; 276 E. He
there gives the following explanation: "Sole-
bam olim parricidae culeo insui, et Nero
matrem occiderat. Culeus itaque sese excu-
sans dicit: Ego quid potui? Paratus si quis te
insuat, sed siue insuaris siue non, tu tamen
culeum meruisti."
188




RATIO QVIDEM APPARET ETe.
Nequaquam argenti ratio comparet tamen,
cui Stasinus:
Ratio quidem hercle apparet, argentum OlX8Tal.
205 Nam haec est germana eius loci lectio, quam alii varie mendosam comminiscun-
tur. Vsus est M. Tullius In Pisonem: Quas rationes si cognoris, intelliges nemini
plus quam mihi literas profuisse. Ita enim sunt perscriptae scite et literate vt scriba ad
aerarium, qui eas retulit, perscriptis rationibus, secum ipse caput sinistra manu per-
fricans, commurmuratus sit: 'Ratio quidem herefe apparet, argentum OrXE:"t'C(~.' lti-
210 dem Geta Terentianus in Phormione:
Non ratio nobis, sed argentum deerat.
M. Tullius Ad Q. fratrem libri secundi epistola vltima: Quanquam sunt facta ver-
bis difficiliora. Eodem pertinet illud Pulchre dixti.
[H] OMNIA PRAETER ANIMAM
215 Quum nihil non datum significamus praeter vitam, dicimus Omnia tradita prae-
ter animam. M. Tullius Pro Roscio Amerino: Quod si tibi causa nulla est quur
hunc miserum tanta calamitate affici velis, si tibi omnia sua praeter animam tradi-
dit nee sibi quicquam paternum ne monumenti quidem causa reseruauit et caetera.
Simili figura animam debere dicuntur qui plusquam omnia debent. Terentius:
220 Quid si animam debet? Rursus: Omnia debet praeter animam.
[HJ DE REDWIA QVERITVR
LB 1149 rrE:p~ '6jc; 7tC(puwux(ac; fJ.z!-LCPE:'Tc(~ 0 "t'<p fJ.E:(~o'J~ g'J0X0C; xC(x<p, id est IDe reduuia que-
ritur maiori obnoxius malo. Vbi quis prauo pudore leuissimis malis quaerit reme-
dium, dissimulans maiora. Hoc affectu sunt complures vt etiam apud medicum
225 dissimulent morbum, praecipue podagrici. Narrat Plutarchus quendam consu-
luisse medicum de vicio vnguium, quum color argueret illum esse vitiato epate.
At medicus intelligens ineptum hominis pudorem 'Nihil' inquit 'tibi periculi est
a reduuia, sed grauius malum vrget te.' Huc allusit M. Tullius in oratione Pro
Roscio Amerino: Intelligo me ante tempus haec perscrutari et propemodum errare
230 qui, quum capiti Sexti Roscii mederi debeam, reduuiam curem.
ADAGIA IY:ix.19-23
[H] AD LIBELLAM DEBERE
Qui pecuniam praesentem ac iusti ponderis debet ad libellam debere dicitur. Nam
oHm ad libram dabatur pecunia, non ad numerum. Inde illa vulgata 'expendere',
'expensum ferre', 'dependere', 'rependere', 'impendere' pro: sumptum facere,
235 sumptuum rationem reddere, soluere, resoluere et insumere. M. Tullius Pro Ros-
cio Amerino: Nisi planum facit HS LIII ad libellam sibi deberi, perdit litem.
[H] HOC MVNICEPS AVT VlCINVS NVNCIAVIT
M. Tullius in eadem oratione: Soletis, quum aliquid huiuscemodi auditis, iudices,
continuo dicere: 'Necesse est aliquem municipem aut vicinum dixisse. ' Solent enim a
240 vicinis ac munieipibus vicinorum ac municipum scelera potissimum prodi. Quod
et hodie vulgo dicunt, dedecus homini a conterraneis aut ciuibus oriri. Nam
si quod fortunae incommodum, si qua vitae labes, ab illis, quoniam sciunt,
proditur.
202-203 Nequaquam ... Stasinus H J: om. MS.
2°5-206 Nam... comminiscuntur H J: om.
MS.
207 literate H J: litterate ex -ae eorr. MS.
210 Geta H J: ex peta eorr. MS.
212-213 M. Tullius ... dixti H J: om. MS.
222 (..tEf.LepE:TiX~ H J: [ex (..tEepE:TiX~] add. MS.
3819 Largely taken from Brassicanus,
Prov. 72 (Ratio apparet, argentum OrXE:TiX~).
201 Plaut. Trin. 418 f.
205 quam alii... eomminiseuntur The reference
is to Giambattista Pio's Plautlls commentary,
for which see ASD Il, 6, p. 367, n.11.
429-430. Er. also used Pio's Annotationes. He
attacks Pio (again without naming him) for
having criticized an interpretation by
Poliziano in Adag. 180I (Stultior Morycho),
ASD Il, 4, p. 216, n. 23 f£
206 Cic. Pis. 25, 61 (208 renulit).
210 Ter. Phorm. 299 (211 ratio verum argen-
tum).
212 Cic. Ad Q. fi: I, 4, 5·
213 Pulchre dixti Ter. Eun. 376 (Dixti pulchre).
See Adag. 3797 (Omnia praeclara dicis).
3820
216 Cic. S. Rose. 50, 146.
219 Ter. Phorm. 661 (also quoted in Adag. 924
'Animam debet').
220 Omnia etc. Source not identified.
3821 Cf. Ono 1512.
222 Er. has fabricated this sentence himself; his
229 tempus haec perscrutari H J: tempus
Iudices hec scrutari MS.
239 aliquem municipem aut vicinum dixisse H
J: aliquem dixisse municipem aut vicinum
MS.
241-243 Nam ... proditur H J: om. MS.
source is Plut. Mor. 43 a-b and 73 b.
225 podagriei One may recall that Er. himself
suffered from gout.
Plut. Mor. loe. cit. Er. has included the same
anecdote in Apophth. VI, Varie mixta, LB VI,
317 C.
228 Cic. S. Rose. 44, 128 (229 tempus, iudices,
haec scrutari).
3822
232 ad libe/lam debere Cic. Q Rose. 4, 11.
235 Cic. lac. cit. (236 causam perdit).
3823 Otto 1894.
238 Cic. S. Rose. 37, 105 (audistis: auditis v.l.;
239 aliquem dixisse municipem aut
vicinum).
241 hodie The reference is to the Dutch
proverb "Lants man scants man" (Landsman,
schandsman), which means that it is usually
one's fellow countrymen and neighbors who
bring you into disrepute, as they know more
about you than anyone else. Quoted in
Suringar 253 and Harrebomee, Il, p. 7; the
earliest source given is Proverbia Communia
seu Seriosa.
[H]
245 Aristophanes in Equitibus:
DEA EXCOGITAVIT
id estTo tLEv vOYJtLlX T'ij~ 8e:ou, TO OE XAEtLfL' E:tLov,
Excogitauit dea, meum sedfUrtum erat.
Non sine prouerbii specie dictum est in rhetores, qui apud populum iactabant
Mineruam ipsis quod suaderent misisse in mentem et tamen rerum gestarum glo-
250 riam sibi vindicabant. Colorsumptus est ex Homero, vbi, quoties fati ratio reddi
non potest, Pallas dieitur suggessisse. Pallas Atheniensium erat protectrix. Comi-
cus autem ioci gratia pro 1tpaYfLlX posuit XAE[J-[.LIX, notans Cleonis rapaeitatem.
[H] VSVS EST ALTERA NATVRA
Nihil hoc dicto celebratius, "Eeo~ &AAYJ cpucr~~, id est vsus altera natura. Natura
255 nihil efficacius potentiusue. Vnde Satiricus:
Custode et cura natura potentior omni.
Huic parem aut certe proximam vim habet assuetudo. Aristoteles libro Rhetori-
corum prima disputans de iucundis docet ea iucunda esse quae vel secundum
naturam sunt vel, quod huic proximum est, consueta. Nihil enim putat interesse
260 inter naturam et vsum nisi quod interest inter semper et plerunque. Perpetuum
enim est quod indidit natura, frequens quod vsus affixit. Proinde sanctissimum
consilium dedit qui iussit vt a teneris statim annis optima eligamus, quae post
vsu futura sint etiam iucunda.
[H] NECESSITAS MOLESTA
265 Mox eodem in loco citat sententiam ceu vulgo iactatam, ostendens esse molesta
quae secundum naturam non sunt. Vis autem pugnat cum natura eoque molesta
omnibus necessitas. KlXt op8wc;, inquit, e:rpYJTIX~ 'Ilav y&p &VIXYXIX'rOV 1tpay[l1X
&v~ocpov ~~u', id est Et recte dictum est 'Quicquid enim est necessarium natura moles-
tum est.' Verum optimis non assuescimus nisi initio adhibeatur aliqua vis; sed
270 quod prius erat violentum ac proinde molestum, assuetudine primum fit leue,
postea etiam iucundum.
[H] IVCVNDA ;\1ALORVM PRAETERITORVM MEMORIA
Inibi refert et hanc sententiam prouerbialem ex poeta quopiam:
275
'AAA' ~ou TOV crW8EV1'1X fLe:[lv1icreoc~ rr.6vwv,






Kod fL€Yoc y&p TE: XOC~ OCAyE:O'L 't'€p1tE:TOC~ &v~p
M ' " -:. ... ' 'a , ...... '" IV1) [J.E:V04; , OO'TL~ 7tOAI\OC 7tocvOL xoc~ 7tOAI\OC E:OpyOL,
Magnopere est iocunda viro renouata dolorum
Mentio, qui permulta tulit permultaque gessit.
Huius et alibi meminimus.
id est
[H] SVFFRAGIVM OPTIMVM
Aristote1es Rhetoricorum libro prima videtur hoc attingere tanquam in foro iac-
tatum: yvw[J.{) &p~O'T{), id est sujfragio optimo. Quum enim multa sint probatio-
285 num genera quae extra causam petuntur ac Graecis dicuntur &TE:XVO~, ve1ut leges,
testes, pacta, tormenta, iusiurandum, optima probatio est ex coniecturis, quae illi
dx6TOC vocant: McX:PTUPOC~ [J.~v [J.~ e:XOVTL, ()'t'L EX T(;)V €~X6TWV a€~ XP~VE:LV XOC~ TOUTO
247 dea H I: ex Deus corr. MS.
254 liAA'Yj H I: E-replX MS.
260 alto inter H I: om. MS.
268 Et recte dictum est H I: om. MS.
274 ~ou -ro'Y H I: ~ou 'n MS.
274-275 id est ... est H I: om. MS.
3824
245 Aristoph. Equ. 1203.
248-250 Non... vindicabant After a scholium
ad loc., in which the following saying is
quoted: ~ fJ.€V 6eo~ {m€~IXM fJ.OL, e7tplX~1X O€
eyc.il. Er. identifies the goddess with Minerva.
250 Horn. Od XVIII, 158 = XXI, 1 Ti] 0' lip'
e7t~ eppecr~ 6ijx'e 6ea, YAlXux'wm~ 1\..6~v'YJ ...
252 7tpiiyfJ.1X Er. refers to the saying quoted by
the scholiast (e7tplX~IX).
3825
254 Nihil... natura See e.g. Aristot. Eth. Nic.
VII, IO, 4 'ro e8oc;; •.• -ri] epucreL €OLx,ev; Rhet. I,
Il, 3 'ro d6LcrfJ.€VOV &cr7tEP 7tEepUx'O~ ~0'YJ ytyve-
'r1X~· 8fJ.OLOV yap 'rL 'ro e6oc; 'ri] epucreL; Cic. Fin.
V, 25, 74 "consuetudine quasi alteram quan-
dam naturam effici". As regards the formula
e6oc;; &AA'YJ epumc;;, I assume that Er. coined it
himself
255 Iuv. IO, 303.
257 Aristot. Rhet. I, Il, 3.
262-263 qui iussit etc. The reference is to
Quintilian; see Adag. 1320 (Quo semel est
imbuta): "recte monet Fabius (Inst. I, 1, Il) vt
statim optima discantur." Er. refers at the
same time to Verg. Georg. 11, 272, as is clear
278 MV~fJ.evoc; H I: fJ.~fJ.evoc;; MS.
278-281 id est... meminimus H I: om. MS.
285 ac ... &TexvoL H I: add. MS.
286 pacta HI: pacto [?} MS; est ex H J: est est
[sed alto est del.] ex MS.
287 dx'6'r1X H J: ex dX,OTIX corr. MS.
from Ep. 2584 (written in 1531 or 1532), 11.
1-3 "In teneris, inquit ille (Georg. I1, 272),
consuescere multum est, proinde consultum
est protinus optimis assuescere. Sic enim fiet
vt quae natura sunt optima, eadem vsu fiant
et iucundissima."
3826
265-269 Mox... molestum est Aristot. Rhet. I,
Il, 4 (267 7tpiiyfJ.': 7tpiiyfJ.1X v.I.). The verse is
attributed to Euenus, fr. 7 Gentili-Prato 11,
P· 105·
268-271 Quicquid etc. Er. expresses the same
idea in De pueris, ASD I, 2, p. 47, 11. 21-23.
3827
273 Aristot. Rhet. I, Il' 8 (274 ~ou TOL). The
fragment is attributed to Euripides, fr. 133
Nauck.
277-278 Horn. Od. xv, 400 £, quoted by Aris-
tot. loe. cit. (fJ.eT&; 278 7tix6n; e6pY71). Er.
wrongly takes x'1X~ as part of the quotation.
279 renouata dolorum Reminiscent of Verg.
Aen. I1, 3.
281 alibi Adag. 1243 (Iucundi acti labores).
See also Lingua, ASD IV, rA, p. 145, 11. 930 ff.
3828
283 Aristot. Rhet. 1, 15, 17.
Ea'Tt 'TO yvw[.Lll 'TjJ &p[a'Tll, id est Ei vero qui testes non habetJ hie erit focusJ ex pro-
babilibus signis esse iudicandumJ et hoc est quod dicitur suffragio optimo:
290 [HJ TANQVAM AD ARAM
De sacra ancora dictum est alias. Illi simillimum est ad aram, quum extremum
refugium intelligi volumus. Inde sumptum quod olim qui extrema necessitate
vrgebantur, ad aras deorum soleant confugere, vnde nefas erat quenquam detra-
here. M. Tullius in oratione Pro Roscio comoedo: Quod item nuper in Erote
295 comoedo vsu venit; qui posteaquam e scena non modo sibifis, sed etiam conuicio
expfodebatur, sicut ad aram confUgit in huius domum, disciplinam, patrocinium,
nomen. Idem libro tertio De natura deorum Quod vos inquit quum facere non
potestis, tanquam ad aram confUgitis ad deum. Idem actione in Verrem quarta:
Magistratuum autem nostrorum iniurias ita multorum tulerunt vt nunquam ante
300 hoc tempus ad aram legum praesidiumque vestrum publico consilio confUgerent. Oui-
dius Epistolarum libro quarto:
Vnica fortunis ara reperta meis.
Plautus in Mostellaria: Ad aram confugisti.
[HJ AD ASYLVM CONFVGERE
305 Huic cognatum est ad asylum confUgere. M. Tullius actione in Verrem tertia: Se
quaestorem prohibitum esse dicebat quo minus e phano Dianae seruum suum, qui in
LB II51 illud Iasylum confUgisset, abduceret.
Haec fient venustiora et 7tapOL[.L~WOEa'TE:prx, si ad animi res transferantur.
[HJ ARX
310 Non abhorret ab hac forma arcis metaphora, quum tutissimum ac validissimum
praesidium significamus. M. Tullius In Verrem actione sexta: Idem ad vos priuatim,
iudices, confUgit, vtitur hac lege qua iudicium est communi arce sociorum. Rursus in
eadem: Hic locus est igitur vnus quo perfugiant, hie portus, haec arx, haec ara 50-
ciorum. Item Pro Roscio comoedo: Haec lex socialis est, hoc ius nationum exterarum
315 est, hanc habent arcem, minus aliquanto munitam quidem quam antea, veruntamen
et caetera. Item Pro Sylla: Ego vitam omnium ciuiumJ statum orbis terrae, vrbem
hanc denique, sedem omnium nostrum, arcem regum ac nationum exterarum, lumen
gentiumJ domicifium imperii, quinque hominum amentium ac perditorum poena
redemi. Idem in Epistolis familiaribus, scribens P Lentulo, quod erat in causa
320 praecipuum arcem causae vocat: Non potuit inquit magis in arcem causae iflius
inuadere. Aristoteles praefans in Rhetorica ad Alexandrum: Elo6'Tac; xaAwc;, ~~
&Xp67tOA[C; Ecr'T~ aW'T1)p[ac; ~ a~a 'TOU A6you 'TOU crU[.LepEpOV'TOC; y~VO[.LEV1J 8e:wp[a, id est
Quum pulchre nossent arcem esse 5alutis vtilitatis considerationem quae fit oratione.
ADAGIA IV.ix.29-32
[H] NE VESTIGIVM QVIDEM
193
325 Quoties hominem aut rem penitus abolitam significamus, ne vestigium quidem
superesse dieimus. M. Tullius actione in Verrem tertia: Nam si alienam vicem pro
nostra iniuria doleremus, vestigium istius in foro non esset relictum. Rursus quinta:
Prouidendum diligenter ne quod in vita vestigium libidinis appareat. Item in ora-
tione Contra Rullum: Corinthi vestigium vix relictum erat. In eadem: Vt ipse locus
330 eorum, qui cum hac vrbe de imperio certarunt, vestigia calamitatis ostenderet. Item
Pro Cluentio: Quum interea Cluentianae pecuniae vestigium nullum inuenitis.
288 erit MS: erat H 1.
293 deorum H I: add. MS.
294 comoedo H I: Amerino MS.
295 modo H I: mod MS; conuicio H I: ex
conuiciis con: MS.
296 ad H I: add. MS.
298-300 Idem actione . . . confugerent H I:
add. MS.
298 quarta HI: 4- ex 7. corr. MS.
300 confugerent H I: confugerent. Item pro
Sylla: Ego vitam omnium ciuium, statum.
orbis terre, vrbem hanc denique sedem
omnem nostrum, arcem [ex sedem con:]
regum ac gentium [sed gentium del]
nationum exterarum, lumen gentium domi-
cilium imperii. quinque hominum amen-
tium ac perditorum pena redemi MS. Qui
locus postea adiunctus est adagio 383I in H et I
[ciuium om. H I].
3°0-3°1 Quidius H I: Quidius in MS.
303 Mostellaria H I: Mustelaria MS.
304 Ad ... confugere H I: om. MS.
288 yvw!-L71 Tij &p[aT"f) The juror is bound by
oath to decide 'to the best of his judgment';
see WM.A. Grimaldi's note on Rhet. I, 15, 5.
3829 Brassicanus, Prov. 38 (Ara).
291 alias Adag. 24 (Sacram ancoram soluere).
293 soleant For this use of the present instead
of the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l.
565.
294 Cic. Q. Rosc. II, 30 (296 in aram).
297 Cic. Nat. Ill, lO, 25 (298 in aram).
298 lien: 2, Il, 3, 8 (300 confugerint: confuge-
rent v.l.).
300-301 Qv. Trist. I~ 5, 2.
303 Plaut. Most. II35 (quid confugisti In
aram?).
3830
305 Cic. ven: 2, I, 33, 85 (3°6 quaestorem vi
prohibitum). For the numbering of the ver-
rinae in the early editions see ASD Il, 4, p.
305 tertia H I: sexta MS.
308 Haec ... transferantur H I: om. MS.
3II sexta H I: 9. MS.
312 confugit H I: confugt MS.
314-316 Item... et caetera H I: add. MS; ad-
iuncta sunt praeterea verba haec: in oratione
post reditum Romam appellat omnium ter-
rarum arcem. Plato pro arce !-L1)Tp67tOA~V
dixit.
316-319 Item Pro Sylla... redemi H I [vide
supra ad I. 300].
319-323 Idem ... oratione H I: om. MS.
322 A6you 1'OU supplevi ex Rhet. Alex.: om. H 1.
324 quidem H I: om. MS.
326 tertia H I: sexta MS; si alienam H I: si
nostram [sed nostram del.] alienam MS.
327 nostra iniuria H I: nostra [add.] iniuria
alieno [sed alieno del.] MS; quinta H I:
octaua MS.
328 Item H I: om. MS.




3II Cic. lien: 2, IV; 8, 17.
313 verr. 2, ~ 48, 126 (locus igitur est).
314 Div. in Caee. (!) 5, 18 (315 aliquanto nunc
quidem munitam quam).
316 SuI!. II, 33.
319 Fam. I, 9, 8 (320 Num potui; arcem illius
causae).
321 Aristot. Rhet. Alex., praef. 9 (~ O~& TOU
A6you Y~VO!-L~v1J 'TOU (ru!-L<P~POV'To<; 6e:wp[a).
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326 Cic. verT. 2, I, 44, II3 (Nos si; 327 nullum:
non v.l.).
327 verr. 2, Ill, 2, 4.
329 Leg. agr. 2, 32, 87 (est).
Leg. al" 2, 19, 51 (330 decertarunt: certarunt
v.l.).
331 eluent. 30, 82.
194
Idem Pro lege Manilia: Cuius legiones sic in Asiam venerunt vt non modo manus
tanti exercitus, sed ne vestigium quidem cuiquam pacato nocuisse videatur. Item Pro
L. Flacco: Legatos in vincula coniectos, nominis prope Romani memoriam cum ves-
335 tigio imperii non modo ex aedibus Graecorum, verum etiam ex literis esse deletam.
Idem Pro Sylla: Vt qui paulo ante consul designatus fuisset repente nullum pristinae
dignitatis vestigium retineret. Idem ad en. Plancum libro quinto: Ne vestigium
quidem vllum est reliquum nobis dignitatis. Rursus ad Papirium Paetum libro
nono: Ego autem - existimes licet quod lubet - mirifice capior facetiis maxime nos-
340 tratibus, praesertim quum eas videam primum oblitas Latio tum, quum in vrbem
nostram est infusa peregrinitas, nunc etiam braccatis et Transalpinis nationibus, vt
nullum veteris leporis vestigium appareat. Pro 'vestigio' dixit 'imaginem' Philippica
quinta: Quae nisi autoritate senatus rescindantur, quoniam ingressi in spem reipu-
blicae recuperandae sumus, imago nulla liberae ciuitatis relinquetur. Idem in epis-
345 tola ad Q. fratrem: Non enim vidisses fratrem tuumJ non eum quem norasJ non eum
quem flens jlentemJ prosequentem proficiscens dimiseras, ne vestigium quidem eius
nee simulacrum, sed quandam effigiem spirantis mortui. Idem aliis verbis expressit
Ad Atticum libro quarto, epistola Occupationum mearum: Amisimus, mi Pom-
poni, omnem non modo succum ac sanguinem, sed etiam colorem et speciem pristinae
350 ciuitatis. Rursus epistola prima libri decimi Familiarium: Nee omnino simulacrum
aliquod aut vestigium ciuitatis.
[HJ DIOBOLARES
Quem minimi precii volumus intelligi diobolarem olim vocabant. Obolus enim
nummus erat aereus. Id primum dictum est in meretrices plebeias minimoque
355 venales, post deflexum est ad quemuis hominem aut rem egregie vilem et
contemnendam. Meminit Festus Pompeius. Plautus vile scortum diobolarium
appellat.
[HJ EQVITANDI PERI1VS NE CANTET
(I7t7twcruv'YjV OEOrxWC; !1.~ ¥oTi, id est Equitandi peritus ne cantet. Sumptum a poeta
360 quopiam, in eum qui professus res serias versatur in nugis. Equitatio militaris est
et ad bellum pertinet, musici sunt imbelles ac voluptatum sectatores. Gregorius
LB IIp theologus in epistola ad Eudoxium rhetorem: (I7t7twcruv'Yjv OEOOCW-rOC !1.~ I ¥OE~V s6t-
AE~ ~ 7tobjtnc;, !1.~ T~ 'Ytv'Yj-roc~ !1.~ xoct Tiic; ~7t7tw(Juv'YjC; o~rx!1.cX:pTnc; xoct -riic; ~oijc;, id est
Eum qui didicit artem equitandi non vult canere poesis, ne qua eueniat vt simul et
365 in equitando aberres et in canendo. Nondum liquet e quo poeta sumptum sit, sed
dictum videtur in Thebanos, qui duas artes praecipue discebant, equitandi et
canendi tibiis, quum altera parum alteri congruat.
[HJ SPARTAE SERVI MAXIME SERVI
Plutarchus in vita Lycurgi refert ceu vulgo iactatum 'E'J ArxXEOOC~!1.0V~ -rov SAEUEk-
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370 pO'J f1.&.A~crTiX EAEU8EpO'J d'J(x~ XiXt TO'J OOUAO'J f1.&.A~crTtX OOUAO'J, id est Apud Lacedae-
monios qui liber est, eum maxime liberum esse, contra qui seruus est maxime seruum
esse. Apud Lacedaemonios ingenuis non erat phas discere aut exercere vllum opi-
ficium aut negociationem aut agriculturam, sed haec omnia per helotas - id erat
seruorum genus quibus nefas erat vllam artem liberalem vel discere vel exercere -
375 agebant. Quos ipsos durissime tractabant. Cogebantur adesse conuiuiis et illic
inebriari, cantiones ridiculas canere et saltationes indecoras agere, vt horum
exemplo ingenui discerent, quam indecora foedaque res sit temulentia. Quin et
ephori, quum inirent magistratum, solent helotibus bellum indicere, quo phas
esset illos occidere. His rationibus ad tantam seruitutem adigebantur vt nihil
380 auderent iniussu dominorum, adeo vt, quum Thebani qui irruptione facta in
Laconicam quosdam ex helotibus ceperant, iuberent illos canere cantiones Ter-
pandri, Alcmanis et Spendontis Laconici, responderint id heriles filias nolle.
Generosior Spartano alias nobis dictum.
335 aedibus HI: adibus MS.
336-337 Idem Pro Sylla ... retineret H I: add.
MS.
337-351 Idem ad ... ciuitatis H I: om. MS.
359 &a1J H I: &ae:t MS.
364 Eum H I: eos MS.
365-367 Nondum... congruat H I: add. MS.
370-371 Apud Lacedaemonios H I: Laced {sed
del.] Apud Lacedemonios MS.
374 quibus ... exercere H I: add MS.
376 vt H I: vt ex MS.
332 Manil 13, 39 (pervenerint; 333 nOCUlsse
dicatur).
334 Flac. 25, 60 (335 sedibus: aedibus v.I.).
336 Sull. 32, 91 (nullum vestigium retineret
pristinae dignitatis).
337 Fam. IV (!), 14, 1. The addressee is en.
Plancius, not Plancus.
338 Fam. IX, 15, 2 (339 quidlibet: quod lubet
v.I.; 341 nunc vero etiam bracatis).
342 Phi!. 5,4, II (343 rescinduntur).
344 Ad Q fr. I, 3, I (345 tuum, non eum quem
reliqueras, non).
348 Att. IV; 18, 2 (349 sucum; pristinam).
350 Fam. X, I, I (351 ac).
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354-355 meretrices... venales After Fest. p. 65
Lindsay "Diobolares meretrices dicuntur
quae duobus obolis ducuntur."
355-356 deflexum ... eontemnendam After Varro,
Ling. lat. VII, 64 "diobolares a binis obolis."
356 Fest. loco cit.
378 magistratum H: magistrum I, om. MS;
quo H I: quos MS.
380 vt H I: add. MS; irruptione MS: eruptione
HI.
381 quosdam ex helotibus H I: ex Helotibus
quos MS.
382 Spendontis MS: Spondontis H I; filias H I:
filias vel -os MS.




359 After Greg. Naz. Epist. 178, 4 ([1t1tocrUV1Jv).
361 Greg. Naz. loc. cit. (362 L1t1tOcrUV1Jv; 363
L7t"7tocruv1)d.
365 e quo poeta Greg. alludes to an epigram,
Anth. Pal IX, 537.
3835
369 PIm. Lye. 28, II (XiXL 'TOV EAe:u8e:pov).
372-375 Apud Laeedaemonios ... agebant After
Plut. Lye. 24, 2.
375-382 Quos ... nolle After Plut. Lye. 28, 7-10.
Er. draws on the same chapter in Apophth. n,
Prisca Lacedaemoniorum instituta 25, LB IV;
146 E-F and Eccles. 11, ASD V, 4, p. 264, 11.
387 f£
378 solent For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.I. 565.
382 heriles filias Plm.: 'TOOe; ('Tae; v.I.) ae:cr1tocru-
vove;.






Vespertiliones videntur appellari qui grauati aere alieno luce domi se continent, ne
a creditoribus appellentur, noctu prodeunt. Vlpianus libro Pandectarum xxi.,
titulo De euictionibus: Si quis ita stipulanti spondeat sanum esse, furem non esse,
vespertilionem non esse' et caetera, inutilis stipulatio quibusdam videtur, quia si quis
est in hac causa, impossibile est quodpromittitur, si non est, frustra est. Sed ego puto
verius hanc stipulationem Jurem non esse, sanum esse, vespertilionem non esse' vtilem
esse: hoc enim continere, quod interest horum quid esse vel horum quid non esse. Hac-
tenus Vlpianus. Quanquam hoc loco quidam pro 'vespertilione' legunt 'vespillo-
nem' aut 'versipellem'. Alciatus inter iureconsultos vndequaque doctissimus in
commentariis suis De rerum significationibus putat vespertilionem dictum, quem-
admodum modo diximus, qui metu creditorum interdiu latitat, noctu prodit.
Nam animal hinc dictum, quod vesperi volet, indicat Nonius Marcellus.
Adagium esse sumptum videtur ex apologo quopiam siue Aesopi siue alterius
ilIum imitati - nam Aesopo videtur indignus -, qui narrat vespertilionem, mer-
gum et rubum inisse societatem, vt conflatis sortibus pariter negociarentur. Ves-
pertilionem contulisse pecuniam a foeneratoribus mutua sumptam, mergum
aliud quippiam, rubum vestem. Quum omnes e naufragio nudi enatassent, ves-
pertilionem metu creditorum interdiu latitare, noctu volare tantum, mergum
obsidere littora ac subinde collum demittere in fundum, sicubi reperiat merces
suas vel eiectas in littus vel in fundo haerentes, rubum praetereuntium adhaerere
vestibus, si qua forte suam reperiat.
Poterat videri parum quadrare seruum aere alieno grauatum esse - quis enim
credat seruo? - nisi legeremus apud Terentium Dauum Getae quod debebat red-
didisse. Mihi tamen videtur vespertilionis nomen et in fugitiuum seruum com-
petere, qui noctu ab hero solitus sit subducere sese latitatque, vbi periculum est
ne agnoscatur. Nam inibi mox proximo capite pro 'vespertilione' ponit erronem
ac fugitiuum: Quum quis, inquit, stipulatur Jurem non esse, fugitiuum non esse,
erronem non esse: Prisci tamen ea voce secus vsi sunt, videlicet pro homine anci-
pitis fidei qui nee huius ordinis sit nee illius, cum vtroque tamen colludat, eo
quod vespertilio sic est vtrunque vt nee inter volucres nee inter mures habeat
locum. Alas habet, sed pennas non habet, volitat, sed sub vesperam, dentes habet,
quod auium nulla. Varro in Agathone eiltante Nonio:
Quid multa? Factus sum vespertilio, neque in muribus
Plane neque in volucribus sum.
Vespertilionis conuieium torqueri poterit et in amantes qui noctu volitant, quos




[H] IN FOLLE OFFERRE
Callistratus libro Pandectarum xxxv., titulo De conditionibus et demonstrationi-
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bus, capite Cum seruus, Nos inquit neque conditionem meram putamus esse quae
425 in datione existit neque meram conditionem quae in facto consistit, sed eam condi-
tionem quae ex quadam mixtura consistit. Nam non vtique si ille in fllle reliqua
385 appellari I: appellati MS H; luce H I: luci
MS.
387 titulo De euictionibus H I: add. MS; sti-
pulanti H I: stipulant MS.
390 stipulationem furem non esse H I: stipula-
tionem furem esse MS.
391-392 Hactenus Vlpianus H I: om. MS.
393 Alciams H I: Alcyams MS; inter ... doctis-
simus H I: add. MS; vndequaque H I: vndi-
quaque MS.
395 modo H I: om. MS.
396 Nam ... Marcellus H I: om. MS.
397 videtur H I: om. MS.
398 nam ... indignus H I: om. MS.
3836 Largely taken from Alciato, De
verb. sign. I\f, p. 80 "Vespertilionem appellari
in iure (a marginal note refers to Dig. XXI,
2, 31) apparet eum qui ne creditoribus satis-
faciat latitet et vespere tantum exeat vel
rationes conturbaverit. Opinor ex Aesopi
fabula, qua inter caetera proditur vesperti-
lionem cum mergo societatem nauticam con-
traxisse et summersa navi, cum uterque
decoxisset, vespertilionem non nisi nocm
metu creditorum vagari, mergum frequenter
in undas se demittere, mercimonia amissa
perquirentem, ut proculdubio male sentiant
qui 'vespillonem' vel 'versipellem' pro 'ves-
pertilione' legunt."
386 Dig. XXI, 2, 31 (387 Si ita quis; 388 vispel-
lionem; 390 furem non esse, vispellionem
non esse, sanum esse).
392-393 hoc loco... 'versipellem' Taken from
Alciato, quoted above.
393 vndequaque For this form see Adag. 3730,
p. 145, n.l. 368.
394 commentariis... significationibus One
would expect 'verborum' instead of rerum,
since Alciato's treatise is entitled De verbo-
rum significatione (De verborum significatione
libri quatuor. Eiusdem in tractatum eius argu-
menti veterum iureconsultorum commentaria,
Lugduni, 1530), and, secondly, because it
concerns the section "De verborum significa-
tione" in the Digest (L, 16).
396 Non. p. 67 Lindsay.
399 rubum H I: lippum MS.
401 rubum vestem H I: lippum vestes MS.
404 ruburn H I: lippos MS.
405 qua MS: quam H I; forte H I: fors MS.
406 Poterat... aere H I: poterat parum
quadrare in seruum, ere MS.
409 noctu H I: nocm se MS; sese H I: om.
MS; latitatque H I: latitetque MS.
412-418 Prisci ... sum H I: add. MS !f 88].
413 cum ... colludat H I: om. MS.
416 auium nulla H I: ex nulla auium corr. MS.
419-421 Vespertilionis... corruptor H I: om.
MS.
423 Callistratus H I: Callistus MS.
397 apologo quopiam The Greek fable appears
in B.E. Perry, ed., Aesopica, Urbana (Ill.),
1952, 171; Aesop. ed. Chambry 250.
398 Aesopo videtur indignus Er. doubts the
authenticity of the fable, probably because
the story seems forced and far-fetched to
him.
405 si qua... reperiat 'to see if somewhere he
might find his own garment.' I have replaced
"quam" (H I) by qua (MS), which suits the
context better and is moreover confirmed by
the Greek original, which has nov.
407 Ter. Phorm., opening scene.
410 proximo capite Dig. XXI, 2, 32 (4II stipu-
latur 'fugitivum non esse, erronem non
esse'). - pro vespertilione' But the correct
reading in Dig. is 'vispellionem' (see above,
n.l. 386), not 'vespertilionem'.
415-416 dentes ... nulla After Plin. Nat. XI, 164.
416 Varro, Men. 13 Cebe I, p. 38, quoted by
Non. p. 67 Lindsay.
420 tenebricolas 'Haunters of darkness'. By this
word, which Er. has made up himself, he pa-
raphrases "latebricolarurn" in Plaut. Trin. 240.
Plaut. Trin. 239 f.
3837 Taken from Alciato, De verb. sign.
IV; p. 81.
423 Dig. XXXV; I, 82 (condicionibus; 424,
425-426 condicionem; 425 exsistit; facto sit;
426 mixrura quadam; 427 optulerit; 429
imputationes probe an improbe; recte
relata).
obtulit, liber erit: non enim testator hoc sensit, sed illud, vt rationes reddat, quomodo
seruus reddere solet, id est legendas offerre rationes primum, deinde eomputandas, vt
explorari possit, eomputationes probae an improbae referantur, aecepta relata recte an
430 non reete. Apparet 'in folIe' dictum pro eo quod erat: inexplorate, inexplicate et
confuse, sicut qui syngraphas et pecuniam sacculo inclusas offert.
[H] MALVS CHORAVLES, BONVS SYMPHONIACVS
Diuus Augustinus in epistola ad Aurelianum - et refertur in Decretis, causa xvi.,
quaestione prima, capite Legi epistolam - commemorat vulgo illud iactatum
435 Malus choraules, bonus symphoniacus, vbi quis in suo genere contemptus in prae-
stantiore habetur in precio, veluti si quis poeta ineptus profiteatur medieinam et
inter praedaros medicos habeatur. Augustini verba sunt haec: Ordini clerieorum
fit indignissime iniuria, si desertores monasteriorum ad militiam clerieorum eligan-
tur, quum ex his qui in moY!asterio permanent non tamen nisi probatiores ac meliores
440 in clerum assumere soleamus, nisi forte, sicut vulgares dicunt, 'Malus ehoraules bonus
symphoniaeus est: ita ipsi vulgares de nobis iocabuntur dieentes: 'Malus monachus
bonus clerieus est. 'Sumptum apparet ex M. Tullio, qui in oratione Pro Murena ita
loquitur: Itaque mihi videntur initio multo hoc maluisse, postquam id assequi non
potuissent, illuc potissimum sunt delapsi. Vt autem in Graecis artificibus eos auloedos
445 esse qui citharoedi fieri non potuerint, sic nonnullos videmus qui oratores euadere non
potuerunt, eos ad iuris studium deuenire.
[H] NVfV ATQVE RENVTV
Cui summam potentiam asscribimus, eius nutu ac renutu cuncta geri dicimus.
Multum est verbo efficere quod velis, at plus est idem efficere nutu ac renutu. M.
450 Tullius actione in Verrem tertia: Nisi ad nutum tuum praesto fuerit, nisi libidini
tuae eupiditatique paruerit. Idem Pro Caeeinna: An eertius quicquam obiici potest
quam quod is cui obiieitur ne nutu quidem infirmare eonetur? Item Contra Rul-
lum: Tamen omnes vobis pecunias ad nutum vestrum penderent. Idem Epistolarum
familiarium libro vndeeimo: Interfeeto enim rege regios omneis nutus tuemur. Rur-
455 sus libro xiii., epistola prima: Nee dubitat quin ego a te nutu hoc eonsequi possim.
In eodem ad Silium propraetorem: Vt libentissimis Graecis nutu quod velis eonse-
quare. Plinius libro Epistolarum primo ad Octauium Rufum indicat esse sump-
turn ex Homero, qui fingit Iouem solo nutu probare aut reiicere hominum vota.
Verba Plinii asscribam: Vide in quo me fastigio colloearis, quum mihi idem potesta-
460 tis idemque regni dederis quod Homerus Ioui Optimo Maximo:
Nam ego quoque simili nutu ae renutu respondere voto tUG possum.
[H] NE BESTIAE QVIDEM FERRE POSSENT
Prouerbialis hyperbole est apud M. TulIium actione in Verrem quinta: Postremo
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465 vt odor Apronii teterrimus oris et corporis, quem, vt aiunt, ne bestiae quidem [erre
possent, vni isti suauis et iucundus videretur. Confine est illi quod alibi retulimus,
Balbinum polypus Agnae delectat. Idem In Catilinam inuectiua v.: Tantus enim
illorum temporum dolor inustus est vt iam ista non modo homines, sed ne pecudes
quidem mihi passurae esse videantur. Paulo diuersius dixit in epistola ad Atticum
LB 1154 cuius initium Quaeris ex me, libro primo: Et, quod omnes I non modo homines,
471 verum etiam pecudes factum esse sciebant.
[H] COSSI
Olim vulgari conuicio cossi dicebantur homines natura rugosi, a similitudine ver-
mium qui lignis innascuntur. Ii natura rugas habent, vt se contrahant ac porri-
429 probae an improbae H I: probe an
improbe MS.
430 inexplicate H I: om. MS.
430-431 et confuse H I: add. MS.
434 quaest. prima H I: quest.!. MS; epistolam
H I: epistolam, et [sed et del.] MS; vulgo
illud H I: illud yt vulg MS.
438 indignissime H I: indignissime vel -a MS;
clericorum HI: dericos [?] ex dericorum [?]
corr. MS.
440 choraules H I: choraula MS.
441-446 dicentes... deuenire H I: add. MS.
450 tertia H I: 3. ex I. corr. MS.
451 Caecinna HI: Cecinna MS.
453 pecunias H I: add. MS.
430-431 Apparet etc. Er.' explanation accords
with that of Alciato, who says that the
expression is used of a person "qui ad li-
quidum rationes non reddit." "Metaphora",
he goes on, "ab his ducta qui pecuniam intra
marsupium ostentant, ita tamen ut nee
qualis qua<n>tave sit agnoseatur, unde vul-
gari sermone, ;ireumfertur 'In folIe merees
non emendas .
3838 See Adag. 1244 (Auloedus sit qui
citharoedus esse non possit), where Er.
quotes Cie. Mur. and the Decretum Gratiani.
In the present adage he discusses the same
proverb, taking a passage from Aug. Epist. as
his starting-point. - Alciato quotes the
proverb (from the Decretum) in De verb. sign.
I~ p. 81. - Otto 383.
433 Aug. Epist. 60, I, CSEL 34 (the name of
the addressee is Aurelius). Decretum Gratiani
11, causa 16, quaestio I, e. 36.
437 Aug. loe. cit. (438 indignissima; clericatus;
eliguntur: eligantur edd.; 439 atque; 440
ehoraula; 441 ita idem ipsi).
442 Cic. Mur. 13, 29 (443 videntur plerique ini-
tio; post, cum id; 444 istuc potissimum esse;
453-462 Idem Epistolarum ... possum HI: om.
MS.
464 in Verrem quinta H I: in Verrem [add.] 8.
MS.
465 odor H I: add. MS; aiunt H I: ex aunt eorr.
MS; bestiae H 1: ex pestiae eorr. MS.
467 post deleetat amanuensis Erasmi add. in MS
Idem in Catilinam libro 2. foIlio 17 ait ne
pecudes quidem mihi passurae esse uidean-
tur, sed libro 2. foIlio 17 ait del. Erasmus, qui
substituit inueetiua 2 adiunxitque tantus enim
illorum temporum. dolor inustus est vt iam
ista non modo homines sed.
469-471 Paulo ... seiebant H I: om. MS.
Ut aiunt in; 445 nos Quim. VIII, 3, 79: non-
nullos eodd.; 446 potuerint: potuerunt v.l.).
3839
448 nutu ae renutu Plin. Epist. I, 7, 1.
450 Cic. verr. 2, I, 31, 78 (nisi id ad).
451 Caec. 10,29 (452 conatur).
452 Leg. agr. 2, 36, 98.
453 Fam. XII (!), I, 1.
455 Fam. XIII, I, 5 (possem).
456 Fam. XIII, 65, I.
457-458 Plin. Epist. I, 7, 1. Horn. 11. XVI, 250.
Er. alludes to this verse at the end of Adag.
1699 (Ad digituli erepitum) and discusses it
in 2801 (Alia dantur, alia negantur).
3840 Otto 251.
464 Cie. lIerr. 2, Ill, 9, 23.
466-467 alibi... delectat Hor. Serm. I, 3, 40,
quoted in Adag. 115 (Suum cuique pul-
ehrum).
467 Catil. 2 (!), 9, 20 (468 est civitati ut).
469 Att. I, 16, 6 (471 sciant).
3841
473-474 Olim ... innascuntur After Pest. p. 36
Lindsay.
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475 gant. Horum Plinius meminit compluribus locis, vt libri vndecimi capite xxxiii.,
rursus libro xxx., capite xiii. Libri vero xvii. capite xxiiii. indicat huius generis
grandiores in cibis atque etiam in luxu fuisse antiquitus. Meminit et Hieronymus
Aduersus Iouinianum libro ii. Graeci 7tpQ(pspsIc; vacant qui, cum sint iuniores,
tamen vultu senium prae se ferunt. Autor Festus Pompeius.
480 [H] MENIA COLVMNA
Quemadmodum dicimus de triuio aut de lapide hominem vehementer contemp-
tum significantes, ita M. Tullius In Verrem actione prima a columna Menia dixit.
Tantane, inquit, vobis inopia esse videor amicorum vt mihi non ex his quos mecum
adduxerim, sed de populo subscriptor addatur? VObis autem tanta inopia reorum vt
485 mihi causam praeripere conemini potius quam aliquos a columna Menia vestri ordi-
nis reos reperiatis? Asconius Pedianus indicat apud columnam Meniam sordidos
reos veluti fiues aut seruos nequam apud triumuiros capitales solere iudicari;
cognomen autem inditum a Menio, qui, quum domum suam venderet Catoni et
Placco censoribus, vt ibi basilica aedificaretur, exceperat ius sibi vnius columnae,
490 super quam tectum proiiceret, et prouolantibus tabulatis, inde ipse etposteri eius spec-
tare munus gladiatorium possent, quod etiam tum in foro dabatur. Hinc Meniae
cognomen. Ad tales autem causas quae illic agebantur adhibebantur sordidi
causidici.
[H] CIRCEO POCVLO
495 De Circes virga nobis ante dictum est. Adsimili forma M. Tullius vsus est Circeo
poculo de homine subito in alium mutato, actione in Verrem prima: Sed repente e
vestigio ex homine tanquam aliquo Circeo poculo factus est verres; redit ad se atque
ad mores suos. In verbis Ciceronis tacita allusio est ex ambiguo vocis. Nam verris
porcus est maialis nondum castratus.
500 [H] EX SINV ILLIVS
Quos ex intima familiaritate volumus intelligi, has e sinu illius aut illius esse dici-
mUSe M. Tullius actione in Verrem tertia: verres simulac tetigit prouinciam, statim
Messanam literas dedit, Dionem euocauit, calumniatores ex sinu suo apposuit qui
illam haereditatem veneri Erycinae commissam esse dicerent. Idem actione quarta:
505 Satisne vobis magnam pecuniam venerius homo, qui e Chelidonis sinu in prouinciam
profectus esset, veneris nomine quaesisse videtur? Idem In Catilinam inuectiua
secunda: Postremum autem genus est non solum numero, verum etiam genere ipso
atque vita quodproprium est Catilinae, de eius delectu, imo vero de complexu eius ac
sinu. Plutarchus in vita Catonis Vticensis simili forma dixit r(X~(vwv Il(XuAov, EX
510 TWV TIof.L7t'YJ(ou X6A7tWV oc\l6pw7tov, id est Gabinium Paulum, ex Pompeii sinu homi-
nem. Qui locus nobis antea citatus est in prouerbio In sinu gaudere, sed sensu
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nonnihil diuerso. De grege illo nobis ante dictum est. M. Tullius aliquoties gregales
appellat eiusdem sodalitii congerrones.
[H] ClRCVMPEDES
515 Qui proxime adsunt cinguntque quempiam ad obsequium parati circumpedes esse
dicuntur. M. Tullius actione in Verrem tertia: Circumpedes autem homines formo-
sos et literatos suos esse dicebat, se emisse. Ita perpetua familiaritate iunctos dixit 'cir-
cumpedes' quemadmodum a manibus, a pedibus appellamus qui nobis domestice
inseruiunt.
477-479 Meminit. .. ferum H I: add. MS.
479 Autor Fesms Pompeius H I: om. MS.
480 Menia H I: Melania MS.
482 prima HI: 4. MS.
484 subscriptor H I: scriptor MS.
486 reos H I: res MS.
486-493 Asconius... causidici H I: om. MS.
496 prima H I: 4. MS.
498-499 In ... castratus H I: om. MS.
501 Quos H I: Qui MS.
502 tertia H I: 6. MS.
475 PHn. Nat. XI, Il3; XXX, Il5; XVII, 220.
477 Hier. Adv. Iov. It 7, Migne PL 23, 295·
478-479 Graeci ... ferunt Harpocrat. 7tPO~EPE'i:c:;
= Hesych. 4067 Schmidt = Suid. 2920 =
Etym. mag. 699, 55; schoI. on Plato Euthyd.
271 b, p. 121 Greene.
479 Fest. loco cit.
3842 Otto 1006.
481 de triuio ApuI. Met. VIII, 24, 2 "unum de
triviali popularium faece". C£ Otto 1800;
Adag. 4Il4 (E circulo).
de lapide See Adag. 2067 (De lapide emptus).
482 Cic. Div. in Caee. 16, 50 (483 videor esse;
484 reorum est ut; 485 ad columnam Mae-
niam Ps. Ascon.: a columna aenea codd.).
486 Ps. Ascon. ad loc., Stangl p. 201 (490 ex: et
v.I.; unde: inde v.I. ).
492-493 Ad tales ete. Er. here combines the last
note in Ps. Asconius' commentary on par. 50
with the second note on par. 49.
3843 Otto 390.
495 ante Adag. 730 (Ex eodem ore calidum et
frigidum efflare).
Cic. Div. in Caee. 17, 57 (497 rediit: redit
v.I.).
498-499 verris... castratus C£ Varro Rust. 11, 4,
21.
3844
502 Cic. lien: 2, I, IQ, 27 (5°3 Messana: Mes-
504 dicerent H I: diceret MS.
504-5Il Idem actione ... gaudere H I: add. MS.
504 quarta HI: 7. MS.
5Il antea H I: om. MS.
5Il-513 sed ... congerrones H I: om. MS.
514-518 circumpedes H I: circum pedes MS.
516 actione in Verrem tertia H I: actione [sequ-
untur tres litt., sed del.) in Verrem sexta MS.
516-517 formosos et Hteratos H I: formosos et
litteratos j1itteratos ex formosos corr.} MS.
517-519 Ita ... inseruiunt H I: om. MS.
sanam v.l.).
504 \/err. 2, 11, 9, 24·
506 Catil. 2, IQ, 22 (5°8 Catilinae est; dilectu,
immo).
509 Plm. Cato min. 33, 7 (A0AOV Xylander:
TIrxUAOV codd.).
5Il antea ... gaudere Adag. 213 (In sinu gau-
dere), ASD 11, I, p. 326, 11. 569 ff.
512-513 De grege etc. SeeAdag. 2586 (De grege ilio
est), which concludes with Cic. Dom. 28, 75.
512 Cic. Dom. 28, 75; Har. 25, 53; Sest. 52, Ill;
Fam. VII, 33, I; De or. 11, 62, 253.
3845
516 Cic. \/err. 2, I, 36, 92 "Servos artifices
pupilIi cum haberet domi, circum pedes
autem homines formosos et litteratos, suos
esse dicebat." Er. has not seen that "circum
pedes" is an adverbial adjunct of "haberet".
518 a manibus The combination "a manu
(servum)" is used to denote a secretary in e.g.
Suet. Jul. 74, 1 and Aug. 67, 2. The plural
form is not attested in ancient Latin (see
ThLL, S.v. manus, VIII, 362,11. 36 f(). In the
colloquy 'Herilia iussa' (ASD I, 3, p. 160, 11.
Il36 £) Er. has a servant present a lengthy list
of his duties: "Sum illi a scopis, a mamla, a
pedibus, a manibus ... ».
a pedibus Cic. Att. VIII,S, I "servum a pe-
dibus" (personal attendant).
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520 [H] NE TEMPESTAS QVIDEM NOCERE POSSIT
LB 1155
526
In homines insigniter nudos et inopes non sine prouerbii specie dixit M. Tullius
actione in Verrem quinta: Caeteros Leontinos quibus non modo Apronius in agris,
sed ne tempestas quidem vlla nocere potuit, expectare nolite. Etenim non modo
incommodi nihil ceperunt, sed etiam in Apronianis illis rapinis in quaestu sunt com-
pendioque versati et caetera. Allusum est autem in Aprolnii vocabulo ad aprum
Calydonium. Et qui possident aliquid rerum aut habent in agris aut in mari, his
tempestas nocere potest. Cui vero nulla tempestas nocere potest, is nec in agris
possidet quicquam vt agricolae, nec in nauibus vt negociatores.
[H] BALLIO
530 Nomina quaedam ob insignem improbitatem abierunt in prouerbium; quod
interdum a veris, interdum a fictis in comoedia personis sumitur. Nam Marcus
Tullius in actionibus suis subinde C. Fannium Chaeream quendam Ballionem
appellat, veluti Pro Roseio comoedo: Qui idcirco capite et superciliis, inquit, sem-
per est rasis, ne vllum pilum boni viri habere dicatur; cuius personam praeclare Ros-
535 cius in scena tractare consueuit, neque tamen pro bene.ficio ei par gratia refertur. Nam
Ballionem ilium improbissimum et periurissimum lenonem quum agit, agit Chae-
ream; persona illa lutulenta, impura, inuisa in huius moribus, natura vitaque est
expressa. Rursus in eadem: vtx mediusfidius tu, Fanni, a Ballione aut aliquo eius
simili postulare auderes et impetrare posses. Ballionem indueit Plautus in Pseudolo,
540 lenonem impurissimum, rapacissimum, improbissimum. Nomen confictum est a
~&'AAE~V, quod semper aliquid praedae venetur leno, vel a ~CXAAi~w, quod lasciuia-
rum ac saltationum sit architectus.
[H] OSTIATIM
Eleganter nec sine prouerbii specie M. Tullius dixit ostiatim pro 'singulatim' siue
545 'nominatim' In Verrem actione sexta: Hic nolite expectare, dum ego hoc crimen
agam ostiatim, ab Aeschylo Tindaritano pateram abstulisse, abs Thrasone item Tin-
daritano patellam et caetera. Iucundius erit, si transferatur ad res animi, vt si quis
e singulis libris aut capitulis autorum petat testimonia aut probationes, dicetur
'ostiatim' petere. Eodem ferme sensu Ad Atticum libro secundo, epistola Accepi
550 aliquot, dixit ){CX1'~ AE7tT6v: Ac ne forte quaeras X.CX1'& AE7tT6v de singulis rebus,
vniuersa res eo est deducta spes vt nulla sit.
[H] DOMI NOBILIS
Qui non opibus tantum aut potentia clarus est, sed ex nobilibus nobilis progna-
tus est, hunc Cicero subinde domi nobilem vocat. Actione In Verrem tertia: Ignem
555 ex lignis viridibus atque humidis in loco angusto fieri iussit. Ibi hominem ingenuum,
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domi nobilem, populi Romani socium atque amicum, JUmo excruciatum semiuiuum
reliquit. Idem actione quarta: Sopater quidam JUit Haliciensis, homo domi suae
cum primis locuples atque honestus. Rursus actione quinta: Itaque quum Pillenus
Herbitensis, homo disertus etprudens et domi nobilis. Item Pro Cluentio: Quas lite-
560 ras A. Aurius, vir fortis et experiens et domi nobilis. Rursus Ad Qu. fratrem episto-
larum libro secundo M. Odium equitem Romanum commendat, Hominem domi
splendidum, gratiosum etiam extra domum.
Conueniet in eum qui suis virtutibus magnus et clarus est.
[HJ OBTORTO COLLO
565 Qui vi compellitur obtorto collo trahi dicitur. Marcus Tullius actione in Verrem
sexta: Hinc illa ~rrea nata sunt, quod in conuiuium Sextum Cominium protrahi
iussit, in quem scyphum de manu iacere conatus est, quem obtorta gula de conuiuio
in vincula atque in tenebras abripi iussit. Idem Pro Cluentio: Nec quicquam prius
est factum quam vt ilium persequeretur et collo obtorto ad subsellia reduceret, vt reli-
570 qua posset perorare. Plautus in Amphitryone dixit obstricto collo:
522 quinta H I: 8 MS.
526-527 his tempestas nocere potest H I: om.
MS.
528 vt agricolae H I: add. MS !agricolel; vt
negociatores H I: add. MS.
531 sumitur H I: fingitur MS; Marcus H I: om.
MS.
532 Fannium H I: add. MS.
533 comoedo H I: Amerino MS; inquit H I:
om. MS.
534 boni vid H /: viri boni MS.
539 Pseudolo MS I: Pseudulo H.
540-542 Nomen... architectus H I: om. MS.
544-545 siue nominatim H I: add. MS.
547 pateHam H I: patellam, a Nymphodoro
3846
521 Cic. verr. 2, Ill, 46, 109.
525-526 aprum Calydonium See Adag. 427,
ASD I1, I, p. 500, H. 628-633.
3847
533 Cic. Q Rose. 7, 20 (534 viri boni).
538 Q. Rose. 17, 50 (539 simili hoc et postulare).
540-542 Nomen etc. Er. apparently thinks of
~&:AAe:~V in the sense 'hit with a missile'. For
~txAA[~6.1 (dance) see Athen. VIII, 362 b-c.
3848
544 Cic. verr. 2, IV, 22, 48 (545 haec crimina;
546 Tyndaritano istum pateram; a Thrasone;
Tyndaritano) .
549 Att. II, 18, 2.
3849
554 Cic. verr. 2, I, 17, 45.
Agrigentino thuribulum MS.
548-551 dicetur ... sit H I: om. MS.
553 tantum H I: om. MS.
554 tertia H I: 6. MS.
557 quarta H I: 7. MS.
558 quinta H I: 8. MS; Pillenus H I: Pillinus
MS.
559-560 Item ... nobilis H I: add. MS.
560-563 Rursus Ad ... est H I: om. MS.
563 clarus I: clarius H.
566 sexta H I: nona MS; illa H I: illa vel -e
MS.
568 prius H I: om. MS.
570-580 Plautus ... colla H I: om. MS.
557 \/err. 2, 11, 28, 68 (Halicyensis).
558 \/err. 2, Ill, 34, 80 (Philinus).
559 eluent. 8, 23.
560 Ad Q. fr. II, 13, 3·
3850
565 Er. used the expression previously in Adag.
1019 (Naribus trahere) and 1614 (Naturam
expellas furea etc.).
Cic. \/err. 2, IV, IO, 24 (566 Verria).
568 Cluent. 21, 59 (propius).
570-571 Plautus etc. The quotation is not
found in Plautus, but in a humanist supple-
ment to the Amphitruo; see Adag. 3716, p.
139, n.ll. 204-207. The line appears in
Braun, Scenae suppositieiae, p. 138 (571 istuc;
dictum te obstricto ).
2°4
Ob istud indignum dictum obstricto collo hac te diripiam.
Item in eadem fabula:
Quin ego hinc Amphitryonem collo obstricto traham.
Idem in Poenulo:
575 Dubito fugere hinc in malam crucem
Priusquam obtorto collo adpraetorem trahor.
Rursus in Rudentibus:
Opta ocyus:
Rapi te obtorto collo mauis an trahi?
580 Atque inibi paulo post: Subueni mi, Charmides, / Rapior obtorto collo.
[HJ CANES VENATICI
590
Qui venandi studio tenentur habent canes emissarios, qui vestigiorum odore feras
exploratas et repertas latratu produnt. De Coryceis alibi diximus. M. Tullius
actione in Verrem sexta: Apponit de suis canibus quenldam qui dicat se Diodorum
Melitensem rei capitalis reum velle facere. Ibidem aliquanto post: Qui simulatque in
oppidum quopiam venerat, immittebantur illi continuo Cybiratici canes, qui inuesti-
gabant ac perscrutabantur omnia. Duos fratres Cybiratas appellat 'canes', quod ad
furandum Verres illorum oculis, sed suis manibus vteretur. Solet autern canibus a
regione cognomen indi, vt Melitaeis. Ac superius in eadem: Qui posteaquam
venerunt, mirandum in modum - canes venaticos diceres - ita odorabantur omnia et
vestigabant et caetera.
[HJ MERCEN~PRAECONIVM
Laudes non ex animo tributas, sed commodi gratia per adulationem oblatas M.
Tullius actione in Verrem tertia mercenarium praeconium appellat: Itaque quum a
595 te caput illud tam multis verbis mercenario praeconio esset ornatum, ecquis inuentus
est postea praetor qui illud idem ediceret? Quanquam in vulgatis codicibus me non
fugit pro 'praeconio' haberi 'prooemio' - an recte, docti viderint.
[HJ MANVS PRECIVM
M. Tullius actione in Verrem tertia: Lapis aliquis caedendus et apparandus fuit
600 machina sua; nam illo non saxum, non materia aduecta est; tantum operis et in ista
locatione fuit quantum paucae operae fabrorum mercedis tulerunt, et manus precium
machinae. 'Manus precium' appellare videtur mercedem non quae datur pro
materia, sed quae artis nomine debetur architecto. Idem In Pisonem: Quum vero
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non modo non postulante atque cogente, sed inuito atque oppresso senatu, non modo
605 nullo populi Romani studio, sed nullo ferente suffragium libero, prouincia ista tibi
manus precium fuerit non euersae per te sedperditae ciuitatis et caetera. Ita Caius in
libro De verborum significationibus, capite Mulieris: Quoniam in manus precio
plus est quam in re. Et paulo ante praecedit: Res abesse'videntur, vt Sabinus ait et
Pedius probat, etiam eae quarum corpus manet, forma mutatur; et ideo si corruptae
610 sunt vel transfiguratae, videri abesse, quoniam et caetera.
Detorqueri poterit in eos qui institutione formant ad virtutem aut corrum-
punt discipulos.
583 repertas H I: ex repertos corr. MS.
584 sexta H I: nona MS.
585 velle facere H I: velle cape [sed cape del.]
facere MS.
586 quopiam H I: quoppiam MS; Cybiratici
canes H I: canes [sed del.] Cybiratici [ex
CybariticiJ canes MS.
587 ac H I: et MS.
587-589 Duos ... Melitaeis H I: add. MS.
588 Solet H I: Solent MS.
594 tertia H I: om. MS.
594-595 a te H I: add. MS.
595 praeconio H I: preconium MS.
572 Plaut. Amph. 953 (Cum ego Amphi-
truonem collo hinc obstricto traham).
574 Plaut. Poen. 789 f. (576 prius quam hinc
optorto: priusquam obtorto ed. Mediol. 1500).
577 Rud. 852 f.
580 Ruc/. 867 f.
3851
583 alibi Adag. 144 (Corycaeus auscultauit).
Cic. verr. 2, IV, 19, 40.
585 verr. 2, IV, 21, 47 (586 quoppiam: quopiam
v.l.; Cibyratici; 587 et).
587-588 Duos... vteretur verr. 2, IV, 13, 30.
589 Melitaeis See Adag. 2271 (Catella Melitaea)
and 3354 (Melitaeus catulus).
589 verr. 2, IV, 13, 31 (Quo; 591 pervestigabant).
3852
594 Cic. verr. 2, I, 43, III (abs: a v.l.; 595 mer-
cennarioque prooemio).
596-597 in vulgatis etc. The emendation prae-
conio is unnecessary.
597 pro ... prooemio H I: pro prooemio haberi
preconio MS.
599 tertia HI: 6. MS; apparandus HI: appor-
tandus MS.
601 fabrorum H I: fabrorum fab [sed fab del.]
MS.
602-603 non quae ... architecto H I: non que
datur architecto artis nomine, sed quae debe-
tur illorum famulis, qui praeter operam ma-
nuariam nihil adferunt ad opus MS.
603-606 Idem... et caetera H I: om. MS.
606 in H I: om. MS.
608-612 Et paulo... discipulos H I: om. MS.
3853 Inspired by Alciato, De verb. sign.
IV, p. 80 "Dicitur et 'manus' pro 'arte', unde
et 'manus pretium' Caio."
599 Cic. l7err. 2, I, 56, 147 (aliqui: aliquis v.l.;
adportandus; 600 materies ulla: materies v.l.;
operis in: operis et in v.I.; 601 manus-
pretium).
602-603 'Manus precium'. .. architecto Er.' orig-
inal definition as given in MS (see the appa-
ratus criticus) is somewhat different and
more correct; the sense of 'manus pretium' is
indeed 'labor costs'.
603 Cic. Pis. 24, 57 (605-606 provincia tibi
ista manupretium fuerit eversae per te et
[non eversae per te sed v.l.] perditae civitatis).
606 Caius etc. Not Gaius, but Ulpianus, in
Dig. L, 16, 13 (607-608 quoniam plerumque
plus est in manus pretio, quam in re).




Olim decumanum ouum dicebant et fluctum decumanum pro 'magno', quod a
615 rusticis ac nautis obseruatum sit decimum quodque ouum nasci caeteris maius et
decimum quemque £luctum caeteris esse vehementiorem. Vnde Ouidius: Deci-
mae ruit impetus vndae. Hinc quicquid ingens esset 'decumanum' vocari coep-
tum. Vt Lucilius: Acipensere cum decumano.
[HJ PALMARIVM FACINVS
620 Palmarium facinus pro 'insigni' ac 'triumpho digno' dixit Terentius in Eunucho:
Tum hoc alterum,
Id vero est quod mihi puto palmarium.
Pro eodem M. Tullius dixit palmas, vt Pro Sexto Roscio Amerino: Si, quemad-
modum paratum esse audio, testis prodierit; tum alias quoque suas palmas cognoscet.
625 Rursus Philippica vndecima: Sexta palma vrbana etiam in gladiatore difficilis. Sed
haec iudicum culpa, non mea est. Plautus in Mustellaria 'palmam' item vsurpauit
in malam partem, loquens de adolescente qui ex moribus continentissimis dege-
nerarat ad mores corruptissimos:
Is nunc in aliam partem palmam possidet.
630 [HJ COMMOVERE SACRA
Plautus in Pseudolo commouere sacra dixit pro eo quod erat 'extrema experiri
praesidia'. Hinc dictum apparet, quod rebus desperatis soleant homines ad deo-
rum praesidia confugere, vdut hodie Lutetiae, quum supra modum inundat
Sequana, corpus diuae Genouefae a Montis Acuti templo defertur ad aedem Vir-
635 gini Matri sacram. Sed vide, num pro 'sacra' legendum sit 'saga', vt intelligas
'arma', de quo iam diximus. Sequitur enim protinus
Quo pacto et quantas soleam turbellas dare.
Deinde verba sunt quasi bellum denunciantis:
Nunc, ne quis dictum sibi neget, dico omni pube
640 Praesente in concione, omni populo,
Omnibus amicis notisque edico meis,
In hunc diem a me vt caueant, ne credant mihi.
Idem seruus et deinceps bellica loquitur. I
LB 1I57 [HJ QVASI DIES DICTA SIT
645 Olim rei solent esse moesti squalidique ac lugentibus similes, quo iudices ad
misericordiam in£lecterent. Hinc illud Plautinum in Asinaria:
ADAGIA IVix.54-58
Quem videam aeque moestum esse vt quasi dies dicta si siet?
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[H] BEPrAIZEIN
Stephanus scribit Bc:pY1lv esse ciuitatem Thraciae siue, vt Strabo refert, vicum.
650 Eius gentis improbi mores in prouerbium abierunt, vt dicerentur Be:py(X't~E~V qui
nihil sani loquerentur. Tota enim natio Thracum multis nominibus male audie-
bat, sed praecipue ob morum truculentiam ac perfidiam. Thrax erat Polymnestor,
qui victricia arma sequutus Polydorum obtruncauit et auro vi potitus est.
617 esset H I: esse MS.
618 Lucil. H I: Lucilius MS.
620-622 in ... palmarium H I: om. MS.
624 prodierit H I: prodieris MS.
625-629 Rursus ... possidet H I: om. MS.
632 rebus H I: in [add.] rebus MS.
3854
614-616 deeumanum... vehementiorem After
Fest. p. 62 Lindsay. For 'the tenth wave' see
also Adag. 534 (Alio relinquente fluctu alius
excepit).
616 Qv. Met. XI, 530.
618 Lucil., fr. II35 Krenkel, quoted by Cic. Fin.
11, 8, 24 (decimano: deeumano v.l.).
3855
620 Ter. Eun. 929 £ (622 quod ego mihi).
623 Cic. S. Rose. 30, 84.
625 PhiL 1I, 5, n.
626 Plaur. Most. 32.
3856
631 Plaut. Pseud. 109 "mea si commovi sacra."
631-632 pro ... praesidia More correctly, 'sacra
movere' is a technical term for getting ready
for a sacrifice (see Serv. Comm. Aen. IV, 3°1,
quoted in Plaut. Pseud. Willcock ad loc.).
632 soleant For this use of the present instead
of the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l.
565.
633-635 hodie... saeram The body of Ste.
Genevieve was kept at Paris in the abbey at
Mont Ste. Genevieve, which in Er.' time
belonged to the Augustinian canons regular,
Er.' own order. The College de Montaigu,
where he resided as a student in 1496, was
near this church. In January 1497 and in Jan-
uary 1531 the Seine flooded its banks. As was
the custom whenever disaster struck Paris,
the shrine of Ste. Genevieve was carried in
634 aedem Virgini HI: edem d [sed d deL] Vir-
giniMS.
643 Idem ... loquitur H I: om. MS.
644-647 Quasi ... siet? H I: om. MS.
651-653 Tota ... est H I: om. MS.
procession to the cathedral of Nocre Dame
(see Ep. 50). Er. was particularly attached to
the saint, as appears from the poem that he
composed in her honor (published in 1532;
now in Poems, ed. C.H. Miller-H. Vredeveld,
CWE 85 and 86, No. 88). See the notes in
CWE 86, p. 557 and Miller, Er. > Poem to St.
Genevieve: Text, Translation, and Commen-
tary, Moreana 26 (1989), pp. 481-515.
635-636 saga'... diximus Adag. 3710 (Ad
saga).
637 Plaut. Pseud. 1I0.
639 Pseud 125 ff. (639-640 omnibus, / Pube
praesenti in contione, omni poplo [populo
v.l. et ed. Mediol. 1500]).
3857
645 solent For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l. 565.
646 Plaut. Asin. 838 (647 esse maestum; dies si
dicta sit).
3858 Inspired by Brassicanus, Prov. 13
( B€py(Xl~€LV ).
649-651 Stephanus... loquerentur After Steph.
Byz. BepY"1].
651-652 TOta... perfidiam See Adag. 928
(Thracium commentum) and 1589 (Thraces
foedera nesciunt).
652-653 Thrax erat Polymnestor etc. Er. refers to
the same story in Adag. 216, ASD II, I, p.
330, 11. 667 f. and 1589, ASD II, 4, p. 79, 11.
445 ff.; see the notes ad loe.
653 victricia ete. After Verg. Aen. Ill, 54-56.
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[H] SVMMO PEDE
655 'J\xpcp 1too(, id est summo pede, eadem figura dictum est qua summo digito. Nega-
tur summo pede attigisse disciplinam qui nunquam ingressus est nec attigit
limen illius. Extat apud Platonem in Lachete, cuius loci alibi, ni fallor, fecimus
mentionem.
[H] VSVRAE NAVTICAE
660 Apud iurisconsultos vsurae nauticae dicuntur centesimae magnaeque. Negocia-
turi sortem interdum accipiunt mutuo. Quoniam autem qui nauticam exercent
negociationem se suaque ventis et vndis committunt, foeneratores maiorem vsu-
ram exigebant. Interdum aceipiebant mutuum in vna ciuitate quod in alia redde-
rent, veluti si negoeiator Venetiae pecuniam acciperet reddendam Brugis. Hoc
665 genus negociationis, quod vtriusque periculo ht, a Graecis dicitur &!-LCPOTEp61tAOUV
idque mutuum vocabatur O&VEWV vcxunx6v. Vsus est Demosthenes in oratione
Aduersus Dionysodorum. Dicebatur et ~xoo(nc;, quo verbo vsus est Demosthenes
Contra Aphobum, quod foris daretur. Pono De foenore nautico titulus est in
Pandectis, libro xxii. Earn pecuniam Modestinus vocat traiectitiam. Sed non solus
670 Paulus appellat vsuras maritimas: idem titulus est in Codice, libro iiii. Hoc indi-
care satis est paroemiographo. Qui quaerit exactiora inde petat.
[H] PHILOSOPHARI
Qui sententias serias dicunt Graecis dicuntur CP~AOcrOCPE'i:'V, quod aliquoties est
apud Plautum. Hinc translatum est ad cuiuscunque rei vehemens ac serium stu-
675 dium. Sic vsus est Isocrates in oratione De pace. Et Menander in Thrasyleonte:
<I>~AOcrOCPEi OE TOUTO 01tWC; XCX'TCX1tp&~'YJ'TrH 'TOV y&f.Lov, id est Hoc studet vt conficiat
nuptias. Philosophari pro 'temperare affectibus' et 'aduersus res acerbas infracto
esse animo' frequenter vsurpat Chrysostomus eamque animi moderationem
appellat philosophiam. Quibus vocibus apparet fuisse delectatos et diuum Basi-
680 lium et Gregorium Nazianzenum. M. Tullius libro Ad Atticum secundo: Sed
quid ego haec, quae cupio deponere et toto animo atque omni cura CP~AOcrOCPEiv? Et
alibi in iisdem: Sed CP~AOcrOCP'1J1'SOV, sentiens omnia aequo animo ferenda. Sic et
Flaccus: Atque mea me virtute inuoluo. Aliisque compluribus locis vtitur in hunc
modum ea voce, veluti libro quarto: VObis Ef.Lcp~Aocrocp1Jmn possum, hoc est: in ami-
685 eitia vestra sic acquiescere vt reliqua negligam forti animo. Occurrit aliquoties et
apud Plautum, si quid dicitur grauius ac sententiosius. In Captiuis:
Salua res est, philosophatur quoque, iam non mendax modo est.
[HJ DORIBVS DORICE LOQVI
Prouerbii faciem habet quod Gorgo in Syracusiis apud Theocritum respondet
690 hospiti admonenti vt desinant turturum more garrire:
ADAGIA IV.ix.59-62 2°9
id estLlU)p~(JOE:V 0' ~~E:(Jn ooxw 't"o~C; LlU)pk(J(J~,
Dorissare tamen [as Doribus arbitror esse.
Conueniet in homines natura loquaces aut quum oratio respondet moribus et
ingenio, velut quum Poenus fraudulenter loquitur aut leno lenone digna.
657-658 cuius... mentionem H 1: om. MS.
660 iurisconsultos HI: Iureconsultos MS.
662 negociationem H 1: nauigationem [sed
del.] negotiationem MS; foeneratores H I:
foenerator MS.
663-664 Interdum ... Brugis H I: om. MS.
665 quod ... fit H I: add. MS; eXflepOTEp61tAOU'J
H I: eXfLCfloTEp67tAOU'J, quod vtriusque periculo
res geratur MS.
666 3tX'JEW'J H 1: ex 3lX.VE'LOV corr. MS.
667 Dionysodorum I: Dionysiodorum MS H.
667-671 Dicebatur... paroemiographo H I:
add. MS if 94].
3859
655 Plato Iach. 183 b.
summo digito E.g. Zenob. I, 61 &xp~ &~lX.crEh~
T0 3lX.XTUA<p, quoted (from Zenob. Aid., col.
19) in Adag. 894 (Extremis digitis attingere).
657 Plat. Iach. 183 b, quoted in Adag. 3266
(Summis ingredi pedibus).
3860 Inspired by AIciato, De verb. sign.
IV, p. 81 '''Usuras nauticas' pro centesimis et
magnis."
660 Dig. XXII, 2 is entitled "De nautico
faenore"; in par. 6 the combination "usuris
maritimis" is found.
660--661 Negociaturi... mutua 'Those embark-
ing on a business enterprise sometimes bor-
row a capital sum.'
664-668 Hoc genus. . . daretur Harpocrat.
O:flepOTEp61tAOU'J and €x3ocr~c;.
665 quod vtriusque periculo fit... O:flCflOTEp6-
7tAOU'J According to Er., the Greek term
denotes a business enterprise in which the
merchant and the moneylender shared the
risk together. More correctly, it denotes
money lent on bottomry, when the lender
bore the risk of the outward and homeward
voyage, as Harpocration has it.
666 Demosth. 56, 6, cited by Harpocrat. loco
cit.
667 Demosth. 27, II, cited by Harpocrat. loco
cit.
669 Dig. ,,xxxI, 2 bears the title "De nautico
faenore .
668 Aphobum... daretur H I: add. MS; foris
H 1: foris vel foras MS.
670 indicare I: indicasse MS, indica[le H.
671 Qui ... petat H I: om. MS.
675 alto in H I: om. MS.
677-687 Philosophari... modo est H I: om.
MS.
688 loqui H I: loqui phas est MS.
691 id est H I: om. MS.
692 Dorissare... esse H I: ex Dorum more
loqui phas Doribus esse corr. MS.
694 Poenus H I: penus MS; loquitur H I:
loque MS.
Modestinus, quoted in Dig. loco cit., par. I.
670 Paulus, quoted ibid., par. 6.
Cod. lust. IV, 33 is entitled "De nautico
fenore".
3861
674 Plaut. Capt. 284, Mere. 147, Pseud. 687 and
974. Er. himself once uses philosophari in the
sense of 'revealing the reverse of a matter'
(Moria, ASD IV; 3, p. 104, 1. 590).
675 Isocr. I, 1I6, quoted by Harpocrat.
ep~AOcrOepEL'J.
Menander, fr. 204 Koerte I1, quoted ibid.
(676 X(XTlX.7tP&:~£TlX.~).
677-680 Philosophari... Nazianzenum See
Lampe, S.V. epLAocroepew, B 3-C.
680 Cic. Att. I1, 5, 2.
682 Att. I, 16, 13 "Qua re, ut opinor, qnAo-
crocp1)Teo'J."
683 Hor. Carm. Ill, 29, 54 f. (et mea virtute
me).
684 libro quarto Cic. Att. IV, 18, 2. The sense
is: 'I can philosophize and you can listen'
(Shackleton Bailey).
685-686 Occurrit ... Plautum See n.1. 674.
686 Capt. 284.
3862
689 Theocr. 15, 93 (691 ~wfneE(Jcr~).
694 Poenus fraudulenter loquitur The Romans
held the Carthaginians to be untruthful; e.g.
Plaut. Poen. 1I3 "Poenus plane est." See Otto
1490.
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695 [HJ SOMNIVM HYBERNVM
Xe:~~e:p~voc; ove:~poc;, id est hybernum somnium, dicitur prolixa narratio sed inepta,
quod hyeme noctes sint longiores et proinde longiora somnia. Lucianus in Som-
8 . I M ~,~, J.' (H 'J." ( " , , , ~LB lI5 nlO: e:Tcx.sU oe: Ae:yovTOC;, pcx.XI\e:~c;, e:<pYJ 'nc;, CUC; ~cx.xpov 1"0 e:VU7tVWV xcx~ o~Xcx.-
v~x6v. ElT' &.AAOC; U7tSXpoucre:, Xe:~~e:p~VOC; ove:~pOC;, id est Sed interim, dum haec
700 loquor, 'Papae,' dixerit aliquis 'vt longum insomnium ac forense!' Mox alius subiece-
rit: 'Hybernum somnium.' 'Dieanicum' dixit, vel quod duae personae inter se
decertent vel quod forenses causae rnultis clepsydris perorentur.
[H] ALIOS TRAGOEDOS PROVOCAT
Touc; E1"SPOUC; 1"Pcx.ycpoouC; &ycuv~e:~"t'cx.~, id est Aduersus reliquos tragoedos sese parat.
705 Refertur ex Lycurgi sophistae oratione Aduersus Dernadem. Didymus ostendit
dici soliturn in eos qui sese cornponunt instruuntque aduersus partem aduersam.
Translatum videtur a certaminibus Baccho sacris, in quibus tragoedorum feruebat
concertatio.
[HJ DESERERE VADIMONIVM
710 Olim et turpe erat et damnosum vadimonium deserere nec excusabatur vadimo-
nii promissor nisi ob causas egregie graues. M. Tullius inuectiua In Catilinam
secunda: Itaque ego illum exercitum, ex Gallicanis legionibus et cum hoc delectu,
quem in agro Piceno et Gallico Qu. Metellus habuit, ex his copiis quae a nobis quo-
tidie comparantur, magnopere contemno, collectum ex senibus desperatis, agresti luxu-
715 ria, ex rusticis mendiculis, ex decoctoribus, ex his qui vadimonia deserere quam illum
exercitum maluerunt. Et Horatianus ille garrulus qui vadato respondere debebat,
dubitat vtrum mallet Horatium deserere an vadimonium. Alibi commemoraturn
est nobis Dignum ob quod vadimonium deseratur, de re maximi momenti.
[H] ITOM IT EYEIN 3866
720 Veteres 7tO(.L7te:Ue:~v dicebant conuiciari, 7to(.L7tdcxc; conuicia. Hinc natum, quod in
pompis Bacchanalibus quidam e curribus conuicia iaciebant in alios et vicissim
ab illis impetebantur. Citantur hi versus e Menandri Perinthia:
'E7tt TWV &.fLcx.~&v e:lcr~ 7to(.L7te:~cx.l T~Ve:C;
~cp6opcx. Aoloopm, id est
725 In curribus nonnulla sunt dicteria
Acerba valde.




Securim iniicere dicuntur qui vehementer laedunt ac vulnerant. M. Tullius Pro
730 L. Murena: Sed tamen, Serui, quam te securim putas iniecisse petitioni tuae, quum
tu populum Romanum in eum metum adduxisti? Atque inibi paulo superius quod
hic securim dixit velut exponens appellat plagam: Atque ex omnibus illa plaga est
iniecta petitioni tuae non tacente me maxima. Item Pro Plancio: Quam grauiorem
potuerunt reipublicae infligere securim? Idem in epistola ad Qu. fratrem, libro
735 secundo: Tenediorum igitur libertas securi Tenedia praecisa est. Et Demosthenes
Phocionem appellare solet suorum argumentorum securim. Frequentia sunt apud
Plautum iniicere tragulam, iniicere pilum, iniicere telum. Omnia tela in patriam
intenta dixit Cicero De prouinciis consularibus.
696-702 XE~fle:9~vos... perorentur H I: om.
MS.
706 aduersam H I: aduersam. Certam [? sed
Certam del.} MS.
707 Baccho H I: add. MS; tragoedorum ferue-
bat HI: tragoedorum certamen Id [sed certa-
men id del.] feruebat MS.
709 Deserere vadimonium H I: Vadimonium
deserere MS.
713-714 quotidie H I: ex quodie corr. MS.
716-718 Et ... momenti H I: om. MS.
3863
696 Lucian. De somnio 17.
697 Lucian. loco cit.
702 forenses etc. See Adag. 373 (Inaniter aquam
consumis).
3864 See Adag. 2590 (Arnicos tragoedos
aemulatur ).
704-706 Tous ... aduersam Harpocrat. Taus
hfpous Tpcx"(cp8ouc; &:"(WVLE'i:'TCX~. In Adag. 2590
Er. quotes this sentence in a slightly different
form (hcx(pous instead of hf90uC;) from
Suidas TaUs hcx(pous 833 (see ASD Il, 6, p.
387, n.l. 883). It seems odd that he does not
refer to that adage.
705 Lycurgus, fr. 17 Conomis, p. 98.
3865
7II Cic. Cati!. 2, 3, 5 (712 prae Gallicanis; et
hoc; 713 et [ex] his; 714 ex agresti: agresti
codd.; 715 rusticis decoctoribus; eis).
716-717 Horatianus... vadimonium Hor. Serm.
I, 9, 36-41.
717 Alibi Adag. 718 (Dignum propter quod
vadimonium deseratur).
3866
720-726 l7eteres... valde Harpocrat. = Suid.
1tOfl1tdcxs :Kcxt 7t0fl7tEUELV 2023.
722 Menander, Perinthia, p. 132 Koerte 1.
720 conuiciari I: conuiciari, et MS H.
722 Menandri H I: ex Menandro corr. MS.
724-727 id est ... alias H I: om. MS.
729 laedunt H I: ledunt ex legunt corr. MS.
730 putas iniecisse H I: ex iniecisse putas corr.
MS.
731-733 Atque ... maxima H I: add. MS.
731 paulo superius H I: ex mox corr. MS.
732 hie H I: ex prius corr. MS; dixit H I:
dixerit ex dixerat corr. MS.
734-736 Idem ... securim H I: om. MS.
727 alias Adag. 673 (De plaustro loqui).
3867 Largely taken from Brassicanus,
Prov. 65 (Securim iniicere). Cf. Otto 469.
729 Cie. Mur. 24,48 (73°-731 cum populum).
731 inibi Mur. loc. cit.
733 Plane. 29, 70 (Quam enim illi iudices, si
iudices et non parricidae patriae nominandi
sunt, graviorem).
734 Ad Q. fr. Il, 9, 2.
735-736 Demosthenes ... securim Plut. Mor. 803
e; Demosth. 10, 4; Phoc. 5, 9. See Lingua,
ASD IV: lA, p. 60, 11. II6 ff. "Vbi Phocion
assurgeret dicturus, solitus est amicis in
aurem dicere, ~ TWV eflwv A6ywv :Ko1tL::;
7ttXpEcrTLV, id est 'mearum orationum securis
adest', videlicet efficacem ac viuidam eius
breuiloquentiam, facile dissecamem arte con-
terta enthymemata, securim appe11ans."
736 solet One would perhaps expect here the
past tense rather than the present; see Adag.
3653, p. 99, n.l. 565·
737 iniicere tragulam Plaut. Pseud 407 and
Epid 690. iniicere pilum: Most. 570. iniicere
telurn: Poen. 919.
738 Cic. Prov. 9, 23 (737 omnia tela undique
esse intema in patriam).
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[HJ SALE NIHIL VTILIVS
740 Comperio et hoc a doctis prouerbii titulo commemoratum: Humano corpori nihil
esse vtilius sale et sole. Salem etiam hodie omnibus dbis admiscemus, olim aprica-
tio vehementer laudabatur a medieis. Apud Hebraeos nefas erat vllam immolare
victimam absque sale.
[HJ APVD EQWM ET VIRGINEM
745 Aeschines Aduersus Timarchum refert Athenis fuisse quendam tantae seueritatis
vt filiam, quod impudice se gesserit nee integritatem suam seruarit vsque ad
matrimonium, deportarit in locum desertum atque ibi vna cum equo incluserit
haud dubie fame perituram. Eiusque domicilii solum sua etiamnum aetate super-
fuisse tradit, quod ex re dicebatur Il(Xp' rlt1tOV XCXt x6p1Jv, id est Apud equum et
750 virginem.
Did potest in exemplum immodicae seueritatis.
[HJ AD VINVM DISERTI
LB II59
756
Cicero in oratione Pro M. Celio ad vinum disertos appellat qui ad serias causas
agendas inepti inter pocula multa garriunt, vbi nihil opus: Qui se nunquam pro-
fecto~ si istum in locum processerint~ explicabunt.1 Quam volent in conuiuiis faceti~
dicaces, nonnunquam etiam ad vinum diserti sint~ alia fori vis est~ alia triclinii.
Notum est illud Flacci:
Foecundi calices~ quem non fecere disertum?
M. Tullius allusit ad morem priscum quo causae ad aquae modum agebantur. Ea
760 diuidebatur in tres partes: vna infundebatur actori, altera reo, tertia iudici. At qui
ad vinum diserti sunt, ad aquam fere muti sunt.
[HJ SICCO IVNCO
Prouerbii speciem habet quod est apud Aeschinem IlEp~ TYj~ 1tC(pcx1tpEcr~da~,
oAocrXO(V~ &~poX~, id est iunco siue June sicco: n1JY~~ SE a~ AOYWV &~e6vou~ ~XE~V
765 S1t1JYYZAAETO, XC(~ 7tEP~ T6JV a~xcx(U)v T6JV U7tEP J:\.fl~~1tOAEu)<; xat Tij~ &PXYj<; TOU 7tOAZ-
floU TO~(xUTc( SPE~V ~~1J, wcrTE: &.7tOPP&.~E:~V TO <IhAt1t7tOU crTOfJ.(X OAocrXotVc.p &~p6X~, id
est lam vero et rationum copiosos fontes habere se iactabat atque de iure Amphipolis
deque belli origine talia dicturum vt Philippi os sicco June obuincturus esset.
'A~poxo~ did potest vel siccum quodque non rigatur vel quod laqueum non habeat.
770 Nam iunci gaudent humido et ex his interdum texuntur funes. Hesychius indi-
cat oAocrxmvov idem esse quod o~ucrxo~vov, id est iuncum marinum, ad haec OA6-
TpOXOV, id est versatilem, denique et 1tEP~~EPYj AWOV, id est rotundum ac volubile
saxum. Itaque perpendat eruditus lector, an OAO(JXO~vov &~pOXov intelligat oratio-
nem salsam, non aqua marina, sed acribus ac pungentibus rationibus.
ADAGIA IVix.68-72 213
775 Quin et in illis verbis 1t1lyac; "A6ywv subest prouerbium, quum ingentem
copiam significabant. Frequens est apud Chrysostomum.
[H] SVPERCILIVM SALIT
Quoties bona quaedam spes titillat animum nostrum, dicere licebit nobis salire
supercilium. Ita PseudoIus apud Plautum in sui nominis fabula amanti de argento
780 quaerenti: At id futurum vnde? respondet: Vnde dicam nescio~ nisi quia futurum
est: ita supercilium salit. Sumptum a vulgi superstitione, qui futurorum auguria
captat ex corporis affectibus, vt si quod membrum pruriat praeter euidentem
causam, si dexter oculus saliat, si auris dextra tinniat. Non me fallit aliter legi
742-743 Apud ... sale H I: om. MS.
747 ibi H I: ibi earn MS; vna H I: vno MS.
749 quod H I: qui MS.
751 Dici ... seueritatis H I: om. MS.
754 se nunquam H I: om. MS.
759 causae H I: ex causam corr. MS; aquae H I:
ex quae corr. MS.
760--761 At ... muti sunt H I: om. MS.
763 7t'lXpOt7t'p€a~dlXe; H I: 7t'lXplX7t'p€~dlXe; MS.
764 oAoaxo~w-p H I: 6AOXO~VCP MS; fune H I:
3868 Ono 1570; Nachtrage zu Otto, p.
286.
740 Plin. Nat. XXXI, 102 "observatione quae
totis corporibus nihil esse utilius sale et sole
dixit."
741 Salem... admiscemus For the properties
and uses of salt see Adag. 12 (Qui circa salem
et faham), ASD I1, I, p. 126, 11. 574 ff., and
1251 (Salsitudo non inest illi).
742-743 Apud Hebraeos etc. Lv. 2, 13.
3869
745 Aeschin. I, 182.
3870
753 Cic. Cael. 28, 67·
754 Cic. loco cit. (755 in isturn locum).
757 Hor. Epist. I, 5, 19·
759 morem ... agebantur See Adag. 373 (Inaniter
aquam consurnis).
3871
763 Aeschin. 2, 21 (764 o~: OE: o~ v.I.).
769 'J\~poxoe;... habeat The first explanation
(a dry, unsoaked rush), which Er. took from
a scholium ad loc., applies to the passage in
Aeschines.
770 iunci ... funes After the scholium.
770-773 Hesychius ... saxum Hesychius explains
fun.e [?} MS.
765-766 7t'oM[J.ou "t"OW;U"t"1X H I: 7t'oM[J.ou "t"IXU
[sed "t"IXU del.] "t"O~IXU"t"1X MS.
769 prius vel H I: add. MS.
775 in H I: add. MS.
775-776 quum... Chrysostomum H I: om.
MS.
780 Vnde dicam H I: Vnde vnde {sed vnde
del.] dicam MS.
oA6crxoLvoe; (632 Latte) as o~ucrXOLVOe;. The
next entry is OA6TPOXOC; 1t€p~tpEp~e; AWOe;. Er.
wrongly considers the latter entry to be part
of Hesychius' explanation of 6A6crXOLVOe;. In
so doing he follows the Aldine edition
(1514). - oA6"rpoxoe; seems to denote a large
stone; Er., who closely connects this word
with 6A6crXOLVOc;" translates versatilem. In
doing so, he may have thought of the notion
'wheel' ("rpox6e;) or 'moving quickly'
("rptxw), which he then sought to reconcile
with the meaning of the word 6A6aXOLVOe;, i.e.
rush (iuncus). - Er. returns to the word
bA6crxo~voc; in Adag. 4081 ('OAOEX~VOc;).
771 6~ucrXOLvov, id est iuncum marinum Plin.
Nat. XXI, Il2 (oxyschoenon).
776 Chrys. Hom. cum presbyter fuit ordinatus,
Migne PG 48, 693; Hom. in S. Bassum, PG
50,719; Hom. 90, 3 in Mt., PG 58,791.
3872 Collect. 231 (Supercilium salit).
Otto 1713.
779 Plaut. Pseud. 106 f. (78o Atque).
781-783 vulgi superstitione ... tinniat See Adag.
1337 (Oculus dexter rnihi salit), where Er.,
after quoting ancient sources, refers to the
vernacular of his own time. See Suringar 156.
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apud Plautum, verum et ipsa sententia et metri ratio docet esse legendum vt a me
785 positum est. Sic enim legendi sunt senarii iambici:
Yerum ego te amantem, ne paue, non deseram.
Spero alicunde hodie me bona opera aut hac mea
Tibi inuenturum esse auxilium argentarium.
At id futurum vnde? Vnde dicam nescio,
790 Nisi quia futurum est: ita supercilium salit.
[H] DVOBVS DIGITIS PRIMORlBVS
Quod auide arripimus tota manu sumimus aut, vt habet prouerbium, ambabus.
Contra qui parce sumunt duobus digitis accipiunt. Plautus in Bacchidibus:
Quid igitur stulte, quoniam occasio ad eam rem fuit
795 Mea virtute parta vt quantum velles tantum sumeres,
Hoc si digitulis duobus sumebas prioribus?
Sentit, opinor, de pollice et indice. Rursus in Poenulo:
Tenetis rem.
Vix quidem hercle, ita pauxilla est, digitis primoribus.
800 Ad res animi translatum plusculum habebit veneris, vt: 'Tanta occasio non erat
tibi duobus digitis primoribus aceipienda, sed toto arripienda corpore.'
[H] MADVSA
In Pseudolo Plautina seruus ebrius ita loquitur: Ego nunc probe habeo madusam.
Festus Pompeius indicat apud priscos madusam dici solere temulentum dubi-
805 tatque vtrum a Graecis deductum sit, quibus ebrius est ~~euaoc;, an a Latino
verbo madere, quod probe poti vino madidi dicantur. Quod si madusa sonat
ebrium, non ebrietatem, absurdus sermo est habeo madusam. Vnde sic arbitror
legendum: (Ego nunc probe habeo madusa: ita victu ecurato'. Seruus in ebrietate
videtur sibi felix vt solutus omni metu curisque et omnium tristium oblitus.
810 Dixerit aliquis: quid haec ad prouerbia? Imo, quemadmodum peregrina vocabula
nouitatis commendatione in prouerbium abierunt, ita et obsoleta quaedam.
[H] TALVM REPONERE
LB n60 Tov nETTov &\lOCe~aeOC~, id est rursus talum ponere, dicelbantur qui quod parum ex
sententia euenerat curis, vt aiunt, posterioribus corrigebant. Antiphron in ora-
815 tione De concordia: J\voce~aeoc~ OE 0'>crnEp nE1:"TO\l 1'0\1 ~[O\l OUX 8(J1:"~V, id est Vitam
perinde atque talum denuo ponere non licet. Vitam semel actam rursus iterare non
est datum. Licet tamen iuxta Mitionis Terentiani dictum prioris vitae lapsus




820 Qui dissentiunt dicuntur non concinere harmonia Dorica. Id prouerbio iactatum
videtur in eos quorum oratio dissentiret a factis. Plato in Lachete: 06x &Prl 1tOU
xlt:r& "rQV crQV A6yov 6.wP~(J"rt ~P!L6a!LEerl EYW "rE Xrl~ au, (1 A&XE~' "r& y~p Epyrl 06
(Ju!LcpwvsI ~!LIv "roI~ A6ym~, id est Nequaquam igitur iuxta sermonem tuum Dorica
concinimus harmonia ego ac tu, Laches,. nam facta nobis haud consonant verbis.
825 Inter musices genera Doricum maxime probatum est vt medie temperatum inter
Lydium et Phrygium.
[H] PRAESENTIBVS REBVS CONSVLENDVM
Procopius Belli Gotthici libro prima: Yetus nimirum me subit dictum quod vtique
praesentibus rebus vt consulatur iniungit. Arbitror esse idem quod alias ex Platone
785 est H I: add. MS.
791-801 Duobus ... corpore H I: om. MS.
796 si scripsi: <s>i H, in I; prioribus I: pri-
moribus H.
805 est H I: om. MS; f.L€6uO'oc; H I: fL€ElUO'o'J
MS; a H I: add. MS.
806 sonat H I: sonet MS.
808-809 Seruus ... oblirus H I: om. MS.
814 Antiphron H I: fortasse -phon ex -phron
corr. MS.
786-790 Plaut. Pseud. 103 ff. (789 Atque).
3873 Qtto 546.
792 prouerbium See Adag. 816 (Ambabus
manibus haurire).
793 Plaut. Bacch. 673 ff. (796 sic [si v.l. et ed.
Mediol. 1500] hoc digirulis; primoribus: pri-
oribus ed. Mediol. 1500).
797 Poen. 565 f. (799 digitulis).
801 toto corpore See Adag. 323.
3874
803 Plaut. Pseud. 1252 (madulsam).
804 Fest. p. I!3 Lindsay "Madulsa ebrius, a
Graeco fLCXS0v deducrum, vel quia madidus
saris a vino." - quibus ebrius est fL€6uO'oc; (1.
805) is an addition by Er.
808 ecurato Modern editors read "excurato".
8IC-8I! Imo etc. Er.' concept of 'prouerbium' is
so large as to include metaphors and even
such single words as have become current
because of their striking novelty. His argu-
ment can be paraphrased as follows: novelty is
a distinctive feature of proverbs, for a prover-
bial expression is by definition a "celebre dic-
tum, scita quapiam nouitate insigne" (ASD 11,
1, p. 46, 11. 44 f). Novelty is inherent in for-
eign words, but also in obsolete words.
Madusa is a specimen of the latter class. In De
816 iterare H I: ex itera corr. MS.
818 Amissa... corrigas H I: om. MS.
822 ~wp~O'''t'l H I: add. MS.
823 tuum H I: add. MS.
823-824 Dorica... harmonia H I: dorice
concinimus MS.
825-826 Inter ... Phrygium H I: om. MS.
827-832 Praesenribus... curandum est H I:
om. MS.
cop. verb., ASD I, 6, p. 44, 11. 365 f£ Er. distin-
guishes between archaisms (prisca) and obso-
lete words (obsoleta), defining the latter as
"quae prorsus in desuetudinem et obliuionem
abierunt". For his concept of proverbs see also
ASD 11, 4, p. 147, n.ll. 366-373.
3875
813 After Harpocrat. &voc6€O'ElO(~.
814 curis ... posterioribus See Adag. 238 (Posteri-
oribus melioribus).
Antiphon (!), fr. 8 Gernet, p. 179, quoted by
Harpocrat. &VOC8E0'6cH.
817-818 Mitionis... corrigere After Ter. Ad. 994.
3876
820 Plat. Lach. 193 d-e (823 ~u!-LcpwvEI).
825-826 Inter musices etc. See Adag. 1493 (A
Dorio ad Phrygium).
3877
828 Procop. V, 13, 25, quoted from Cristoforo
Persona's translation (see Adag. 3805 n.), p.
34·
829-830 Arbitror... T~6EWX.~ The Greek original
(which Er. did not consult) reads indeed T~C;
7tOCAiX~OC; . . . A6yoc;, TO 7tiXPOV €l:.i "t'~ElEVo(~
XEAEUWV.
829 alias ex Platone Adag. 1833 (Praesentem
fortunam boni consule).
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830 retulimus, ~E:~ TO mxpov E:i) T~eEV(x~. Quod praeteriit in integrum reuocari non
potest, consultationem de futuris variae interrumpunt occasiones: quod vrget in
primis curandum est.
[H] MVTARE VESTEM
Mutare vestem praeter vsum vulgarem frequenter vsurpatur aM. Tullio, vt mutare
835 vestem dicantur qui lugerent mortuum aut essent rei. Nam rei quoque pullati aut
squalidi quondam incedebant, stultissimo more. Quur enim lugeant nondum
damnati et, vt saepe fit, innocentes? Quanquam et senatus mutata veste dolorem
suum aliquando testatus est. M. Tullius Pro Sextio: Lex erat lata vastato ac relicto
foro et siccariis seruisque tradito, et ea lex quae ne ferretur senatus fuerat veste
840 mutata. In eadem: Erat igitur in luctu senatus, squalebat ciuitas publico consilio
mutata veste. Ac mox: Quum subito edicunt duo consules vt ad suum vestitum sena-
tores redirent. Item mox: Neue hunc suum dolorem veste mutata significarent, siue
illa vestis mutatio ad luctum ipsorum siue ad deprecandum valebat? Idem Epistola-
rum ad Q. fratrem libro ii.: Cato legem tulit de imperio Lentuli abrogando. vestem
845 filius mutauit. Rursus in eadem: Qui ne vestitum quidem defendissent et caetera.
'Vestitum' appellat qui vestem non mutarat.
Prouerbialius erit, si dicas: 'Hie casus indignus est ob quem quis vestem
mutet', hoc est: indignus est graui luctu.
[H] FVMOSAE IMAGINES
850 K(x7t'JwOE:~c; dx6vE:c;, id est fumosae imagines, in eos dicebatur qui iactarent perue-
tustam generis nobilitatem. M. Tullius In Pisonem: Obrepsisti ad honores errore
hominum, commendatione fumosarum imaginum, quarum nihil simile habes praeter
colorem. Iuuenalis veteres ceras appellat:
Tota licet veteres exornent vndique cerae
855 Atria, nobilitas sola est atque vnica virtus.
Ibidem facetissime deridet Curios iam dimidios nasumque minorem Coruini.
[H] SAL ET MENSA 3880
Apud priscos hospitii ius fuisse sanctissimum alias nobis est dictum. Id contrahe-
batur salis et mensae consortio, quemadmodum apud Germanos acceptus a pro-
860 pinante cyathus adimit omne ius agendi iniuriarum. Aeschines De perperam
obita legatione: Touc; y&p TYj'c; 7t6AE:WC; &.Ar.t.c; xr.t.~ 'T~'J o1)~oa~(X'J Tp&:1tE:~(x'J 7tE:P~ 7tAe;.[a-
TOU o~ cp1)a~ 7tmE:~aer.t.~, id est Etenim ciuitatis salem publicamque mensam ait se plu-
rimi facere. Non exciderat hoc prouerbium antea commemoratum, verum hoc
exemplum hospitii publici religionem nobis commendat eoque commemoran-






Vetustissimum sacerdotum genus fuit apud Romanos Salii, dicti quod ancylia,
LB n61 quae credebantur coelo I delapsa, saltantes ferrent. Hinc opiparum conuiuium ac
870 magnificum Saliare dicitur. Horatius in Odis:
Nunc est bibendum, nunc pede libero
Pulsanda tellus, nunc Saliaribus
Ornare puluinar deorum
Tempus erat dapibus, sodales.
875 Reor autem Horatium 'Saliares' pro 'pontificales' dixisse, hoc est speciem pro
genere. Nam in omnibus sacris adhibebatur apparatus splendidus ac magnificus,
quae cura delegata erat septem viris epulonibus. Aristippus reprehensus, quod
homo philosophus sumptuose viueret, 'Si' inquit 'hoc esset crimen, dii non pate-
rentur in suis sacris.' De pontificali coena nobis alibi dictum est.
835 alto aut H I: et MS.
838 Sextio H I: Sestio MS.
839 siccariis HI: sicariis MS.
843-845 Idem ... mutauit H I: om. MS.
845 et caetera H I: om. MS.
847-848 Prouerbialius... luctu H I: om. MS.
852 nihil H I: om. MS.
853-856 Iuuenalis ... Coruini H I: om. MS.
862 o~ H I: ex oe:t:' corr. MS.
864-866 eoque ... Germanos H I: om. MS.
3878
838 Cic. Sest. 24, 53 (839 sicariis; quae ut ne).
840 Sest. 14, 32 (841 veste mutata).
841 Sest. 14, 32 •
842 Sest. 14, 32 (ne: neve v.l.; veste significa-
rent: veste mutata significarent v.I.).
843 Ad Q. fr. Il, 3, I (844 legem promulgavit).
845 in eadem Sest. (!) 19, 44 (vestitu; defendi
[defendissent v.I.] rem publicam sissent).
3879
850 Kot7tVWOE~C; dx6ve:c; may well be Er.' own
translation of the phrase "fumosae imagines"
in Cic. Pis. I, 1.
851 Cic. Pis. I, I (852 simile habes nihil).
853 Iuv. 8, 19 £
856 Iuv. 8, 4 f. (umerosque: nasumque v.I.).
3880
858 alias Adag. 510 (Salem et mensam ne
867 Saliares dapes H I MS [sed Saliares cenae
Erasmus scripsit in indice, f II7).
868-869 ancylia, quae H I: Ancylia [ex Acylia
corr.} que MS.
869 Hinc H I: Hic MS.
872 Pulsanda H I: ex pusanda corr. MS.
876 sacris adhibebatur H I: sacris adiicie [sed
adiicie del.] adhibebatur MS.
877 erat H I: est MS.
879 sacris H I: om. MS.
praetereas ).
858-859 Id contrahebatur... consortio See Adag.
510.
859-860 apud Germanos... iniuriarum See
Adag. 3670 (Philotesius crater).
860 Aeschin. 2, 22.
863 antea Adag. 5IO.
3881 Otto 1573.
868-869 Salii... ferrent Fest. p. 438 Lindsay
"'Salios' a saliendo et saltando dictos esse".
Liv. I, 20, 4.
869-870 opiparum... dicitur Acron on Hor.
Carm. I, 37, 2.
870 Hor. Carm. 1, 37, 1 ff.
877-879 Aristippus... sacris After Diog. Laert.
Il, 68. Er. quotes the same passage more fully
in Apophth. Ill, Aristippus 7, LB IV; 166 B.
879 alibi Adag. 2137 (Pontificalis coena).
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880 [H] FALSVM PROBRVM
Sententia prouerbialis est apud Aeschinem in oratione IIgp~ 1trlPrl1tpE(J~drlc;: To
yocp ~SUOE:C; ovs~ooc; ou 1tSPrl~'!€PU) '!-ijc; axo-ijc; aqnxvE'i:''!rl~, id est Falsum probrum non
peruenit vltra aures. Qui audit conuicium cuius sibi conscius est, grauiter animo
vulneratur, at qui falso probro aspergitur non perinde commouetur. Non enim
885 descendit altius in animum hominis rectae conscientiae.
[H] NE INSCIENS QVIDEM VERVM DICIT
Aliquanto post addit hyperbolen prouerbialem: LU(.L1t€1tASY[.Lrl~ OE: EV '!ji 1toA~'!dql
xrl8' U1tEP~OA~V av8p~1t<p y61)n Xrl~ 1tov1)p<p, OC; ouo' &v &xU)v aA1)8EC; OUOEV Sr1tO~,
id est In republica vero inuolutus sum cum homine supra modum impostore et
890 improbo, qui ne insciens quidem quicquam veri possit dicere. Hoc tropo notat
hominem insigniter vanum. Alioqui solent etiam natura mendaces interdum
lapsu linguae ac per incogitantiam aliquid veri dicere. Fertur et hodie vulgo apud
nostrates de vano: Fortunatus est ad dicendum verum, quasi nunquam loquatur
verum nisi imprudens. Quod enim accidit praeter animi destinationem fortunae
895 tribuitur.
[H] CAPILLIS TRAHERE
T(;)v '!p~x.(;)v EAXS~V, id est capillis trahere, dicuntur qui vi perpellunt, quod et
hodie dicitur auribus trahere. Aeschines in oratione quam modo citaui: Ou
Xrl'!rl(Jx.o~[.L1)v '!~v 6~p~v, aAAOC 1trlprl8sp[.Lrlv8dc;, 08' ~fllic; E[O''!~rl ~svoo6xoc; '!(;)v
900 E'!rl~PU)V '!~c; '!OU <I>~A~1t1tOU, EAxot[.L1)V '!WV 'rp~xwv Xrlt Arl~WV pU'!ijPrl, flrxO'nyo'i:'fl~ '!~v
rl~X[.L&AU)'!OV yuvrx'i:'Xrl, id est Non perpessus fuissem contumeliam, sed incanduissem,
quum nos exciperet conuiuio quidam e Philippi amicis excipiendis hospitibus praefec-
tus, et capillis traxissem et arrepto loro flagellassem captiuam mulierem. Plautus in
Menaechmis:
905 Sed quis hie est qui me capillo hinc de curru deripit?
Gpinor allusum ad Palladem Homericam, quae Achillem capillis reuocauit a
pugna. Idem in Mercatore:
Me istam capillo pertracturum in viam,
Nisi hinc abducit.
910 De naribus trahi, obtorto collo, obtorta gula nobis alias dictum est.
Quo longius a rebus corporeis recedet metaphora, hoc erit venustior, veluti si
quis dicat lasciuiam capillis trahendam et ieiuniis laboribusque castigandam.
[H] SCYTHA MALVS
Tanta erat barbaries immanitasque Scythicae gentis vt ipsa etiam appellatio cesse-
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915 rit in prouerbium, quemadmodum hodie crudelem hominem appellamus Tur-
cam et immane facinus Turcicum. Aeschines in oratione IlEp~ 7t~P~7tPEcr~El~r;: K~~
aEO(.L~~ crwcrrt.l (.LE Xrt.~ (.L~ T4) AOyOyp&:q:>cp Xrt.~ ~xue'[) xrt.X4) ()vn 1t(Xprt.aoUvrt.~: Obsecro
vt seruetis me neue logographo maloque Scythae me tradatis.
[H] MALI PRINCIPII MALVS FINIS 3886
920 1\px~r; Xrt.x~r; TEAOr; xrt.x6v, id est Orsus mali finis malus. Iambicus dimeter, ex
Aeolo poeta refertur. Quae rectis consiliis instituuntur, etiam si qua incidat diffi-
cultas, tamen sortiuntur aliquando laetum exitum, contra quae prauis rationibus
inceptantur, quamuis initio succedant, tamen habent infelicem exitum.
883 peruenit H I: ex perueniet eorr. MS.
884-885 Non enim... conscientiae H I: om.
MS.
892-895 Fertur ... tribuitur H I: om. MS.
899 Xot't'occrxo[f.LlIv H I: Xot't"&:crxo~f.L~ MS.
900 EAXO[f.L1)V H I: ~AXO~f.LL MS; pu't"i)pot H I: ex
PllTijpoc corr. MS; f.Loccr't"~yorf.LL H I: ex
f.Loccrnyyo~f.LL eorr. MS.
3882
881 Aeschin. 2, 149.
3883
887 Aeschin. 2, 153.
892 hodie The reference is to the Dutch expres-
sion "Hy is alte onge1uckich van waer seg-
ghen"; Sartorius, Adag. 3056, quoted by
Suringar 133. 'Hij is onge1ukkig in het
waarzeggen' means indeed 'He is telling lies';
Woordenboek der Nederlandsche taal, XXIV;
S.v. waarzeggen, 433.
3884
897 Aeschin. 2, 157.
898 hodie The reference is to a vernacular
expression, "(iemand) bij de ooren trekken";
Woordenboek der Nederlandsche taal, XI, S.v.
oor, 40. See also Suringar 37.
Aeschin. 2, 157 (899 xot't"cX.crXOLf.L~; 900
~AXO~f.LL; 900-901 f.Loccr't"~YOL'1JV otlXOCf.LcX.AW't'OV:
f.LOCrJ't'LYOLf.LL 't"~v OClXf.LcX.AW't'OV v.l.).
902 excipiendis hospitibus praefectus Er. takes
903-909 Plautus ... abducit H I: om. MS.
910 gula HI: gula trahi MS.
9II-912 Quo ... castigandam H I: om. MS.
915 quemadmodum... Turcam H I: quemad-
modum hodieque crudelem appellamus Tur-
cam add. MS.
916 et ... Turcicum H I: om. MS.
921-923 Quae ... exitum H I: om. MS.
~Evo36xoc; as a common noun, but it is really
a proper name here.
903 Plaut. Men. 870.
906-907 Palladem... pugna Horn. IL 1, 197.
907 Mere. 798 f. (908 istanc; protracrurum
[pertraeturum ed. Mediol. 1500] esse).
910 alias Adag. 1019 (Naribus trahere) and
3850 (Obtorto collo).
3885
915 hodie For 'Turk' as a name of abuse see
Suringar 204.
916 Aeschin. 2, 180 (917 Lx66n 1tOCpotOoUVotL:
Lxo6n x,ocx,<'}> oV't'~ 1tCXpot80UVOCL v.I.).
3886
920 Stob. Ill, 4, II Tou w?nou Al6A';) (Al6AOU
v.I. ). Kocx'i)c; <OC1t'> ocpxi)c; yLyVE:'t'otL 't'eAoc;
xotx'6v. It is not a line of Aeolus, but of
Euripides, from his (lost) play Aiolos, fr. 32
Nauck. Tou oc0't'oG refers in fact to Euripides.
Stobaeus cites his name in the preceding
paragraph.
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[H] LAVREOLAM IN MVSTACIIS QVAERERE
925 M. Tullius in Epistolis ad Atticum: Bibulus coepit laureolam in mustaceo quaerere,
hoc est: ex friuolis negociis captare famam haud praeclaram neque magnificam.
Est autem mustaceum siue mustaceus libi genus, cui aliquid additur de virga
lauri derasum ac decoquitur suppositis lauri foliis, vt indieat Cato libro De agri-
cultura. Vnde Plinius libro xv., capite xxx. mustaceum dictum putat tertium lauri
LB rr62 genus quod ad eum vsum I adhibebatur. Alioqui laurus erat triumphalis, orna-
931 mentum aedium principalium ac pontificiarum. Hanc qui non poterant assequi
laurum, in mustaceo quaerebant laureolam. M. Tullius Epistolarum ad Atticum
libro v., epistola cuius initium Saturnalibus mane, Bibulus, inquit credo, voluit hac
appellatione inani nobis esse par: in eodem Amano coepit laureolam in mustaceo
935 quaerere. Cicero in prouincia res praeclaras gesserat, Bibulus frigebat. Idem ad M.
Coelium Ruffum libro ii. qualemcunque triumphum laureolam appellat: Velles
enim, ais, tantum modo vt haberem negocii quod esset ad laureolam satis.
[H] SI TV PRORETA
Non tarn ficus ficui similis est quam est simile prouerbio quod est apud Plautum
940 in Rudentibus:
Si tu proreta isti naui es, ego gubernator ero.
Quo licebit vti, quoties neuter alteri in negocio quopiam vult cedere. Nam prora
ea pars nauis est quae in appellendo percutit littus, puppis est posterior, in qua
sedet qui clauum regit. Habent enim nautae singulis distributa munia, quorum
945 praecipua sunt proretae et gubernatoris. Vnde prouerbium Prora et puppis. 'Prora'
Graeca vox est; cui parti qui praesidet 1tPWPEUC; et 1tpwpa.'TYJC; illis appellatur, vnde
1tpWpa'TEuEcr8ca, proram regere. Suspieor autem Plautum et alteram vocem Graece
posuisse, vt priori Graecae responderet, X.U~EPV~'TYJC;. Nam si 'gubernator' legas,
versus trochaicus antepenultimo loco habebit breuem syllabam: gubernator ero,
950 quod carminis ratio nullo pacto recipit. 'Si tu proreta isti naui es, ego X.U~EPV~TYJC;
ero.' Verum hoc quicquid est eruditorum iudicio relinquo. Honestior autem nauis
pars est puppis; vnde Vergilianus Aeneas stat celsa in puppi, et M. Tullius Cornifl-
cio libro xii.: Quamobrem, mi Quinte, conscende nobiscum et quidem ad puppim.
[H] HEDERA LASCIVIOR
955 Non sine prouerbii specie dictum est, quod hederae natura sit omnia complexu
suo vincire. Vnde Flaccus arctissimum amicae complexum significare volens ait
in Odis:
Arctius atque hedera procera astringitur ilex
Lentis adhaerens brachiis.
960 Rursus alibi: Lasciuis hederis ambitiosius. Sed complexu suo enecat arbores, quod
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idem amantibus faciunt laseiuae puellae. Vnde Romae flamini Diali nefas erat
tangere hederam atque adeo ne nominare quidem fas erat. Hoc aenigmate decla-
rauit antiquitas quanta puritas quantaque eastitas deeeat saeerdotem atque adeo
quanta libertas. Nam amare mera seruitus est. Nee anulum solidum gestare
965 eoneessum erat aut vllum omnino in corpore nodum habere, vt testatur Festus
Pompeius, opinor, quod oporteat sacerdotem ab omni angore liberum esse nee
vllius mali sibi conseium.
924 Laureolam H I: ex Laureolum corr. MS;
quaerere HI: quere MS.
925 coepit laureolam H I: cepit laureolum MS;
mustaceo quaerere H I: mustaceo [ex
mustaciis corr.} querere MS.
926 negociis H I: negotis MS.
927-932 Est ... laureolam H I: add. MS.
927 autem HI: enim MS.
928-929 libro De agricultura H 1: om. MS.
929 libro xv. capite xxx H I: add. MS /lib. 15.
cap. 30}; tertium H I: add. MS.
932-935 M. Tullius '" quaerere H I: add. MS.
933 inquit H I: om. MS.
934 esse par H 1: ex par esse eorr. MS.
935-937 Cicero ... satis H I: om. MS.
939 Bcus ficui similis H I: ouum ouo simile
MS.
942 vti H 1: om. MS.
943 appellendo H I: apellendo MS.
945 gubernatoris MS: gubernatores H I;
3887 Largely taken from Brassicanus,
Prov. 81 (Laureolam in mustaceo quaerere ).
Otto n86.
925 Cic. Att. ~ 20, 4 (loreolam: laureolam v.l.
et ed. Basil. 1528).
927-928 Est autem ... flliis Cato Agr. 121.
929 Plin. Nat. X\1, 127.
932 Cic. Att. loco cit. (934 appellatione hac
inani).
936 Fam. Il, 10, 2.
3888
939-941 Non ... ero Er. states emphatically that
the line quoted from Plautus is proverbial.
Er.' phrase Non tam fieus ficui similis est is a
variation of ancient proverbial expressions. It
is an adaptation of "similior ficu" (Adag.
17°7) and modelled on such expressions as
"Non tarn ouum ouo simile", "Non tarn lac
lacti simile", and "Non tam aqua similis
aquae" (Adag. 410-412).
939 Plaut. Rud. 1014.
945 prouerbium ... puppis Adag. 8.
948-950 si gubernator'... reeipit The metrical
rule formulated here is in itself correct. Er.
prouerbium H I: add. MS.
946 pani qui praesidet H 1: parti [add} qui
prestet MS; illis appellatur H I: om. MS.
948 Graecae H I: grece MS.
949 antepenultimo H I: penultimo MS; syl-
labam H 1: syllam MS; gubernator ero H I:
add. MS.
951 eruditorum HI: erunditorum MS.
951-953 Honestior... puppim H I: om. MS.
954 Hedera I: Edera MS H.
955 est H I: est ab Ouidio MS; quod hederae
H I: quo hedere MS.
958 hedera MS 1: edera H.
960 Rursus ... ambitiosius H I: add. MS.
961 flamini Diali H I: ex sacerdotibus corr. MS.
962 tangere H 1: ex gestare eorr. MS; hederam
MS I: ederam H; fas erat H I: add. MS.
963-964 atque... seruitus est H I: om. MS.
965 in H I: om. MS.
965-967 vt ... conscium H I: add. MS.
wrongly assumes, however, that the syllable
-tor in Plautus' line is short. In early Latin
poetry the ending -Of in such words as
'gubernator' is often long. This is also the
case in the line under discussion: gubernator
ero. See e.g. F. Crusius, Romisehe Metrik.
Eine EinfUhrung, Miinchen, 1955\ 16 B.
952 Verg. Aen. X, 261.
Cic. Fam. XII, 25, 5.
3889
956 Hor. Epod. (!) 15, 5-6.
960 Carm. I, 36, 20 (ambitiosior). Er. quotes
from memory.
961-962 flamini... fas erat After Fest. p. 72
Lindsay.
963 quanta ... sacerdotem A point dear to Er.'
heart, on which he also insists in a preface of
1530, Ep. 2284, 11. 159 f£ "Immane quanta
decet illos sobrietas, quanta pudicicia, quanta
puritas, quantus vulgarium voluptatum con-
temprus, quantus diuinarum literarum
amor."




Plautus in comoedia Pseudolo nugas theatri appellat quotidiana conuicia quae in
970 meretrices, lenones et parasitos iaciebantur a comoediarum actoribus. Sic ibi Bal-
lio leno rogatus quid ipsi dixisset quispiam
Nugas inquit theatri, verba quae in comoediis
Solent lenoni dici, quae pueri sciunt:
Malum et scelerosum et periurum aiebant esse me.
975 Sic leno. His autem conuiciis non oportebat quenquam offendi, vt aiebat
Socrates, nihilo hercle magis quam in magno conuiuio liberius dictis. Quin etiam
totum hoc quod in comoediis agitur (nugae theatri' dici poterunt, veluti iuuenes
amare, senes obiurgare, seruos heris imponere, lenas sitire et caetera. Aliquanto
secus dictum est M. Tullio, qui (theatri' vocem traxit ad significationem ostenta-
980 tionis. Velut in oratione Pro Rabirio: Multas equidem C Caesaris virtutes magnas
incredibilesque cognoui, sed sunt caeterae maioribus quasi theatris propositae et pene




M. Tullius Epistolarum ad Attieum libro v., epistola cuius initium Saturnalibus
mane: Hoc iam sic habeto, I nee hoc exercitu hie tanta negocia geri potuisse. Quae
cognosces EV E7t~'tOflii. Sic enim concedis mihi proximis literis. EV E7t~'t'Oflil dixit pro eo
quod erat o~oc ~PiXX€(uV, summatim et compendio, recisis iis quae minus ad rem
pertinent. Hinc enim Graeca vox dicitur: E7t~'t"€flve;~V, id est accidere. Cui contra-
rium videtur quod alibi dictum est, EV 7tArX'te;~.
[H] IVXTA CVM IGNARISSIMIS
Non sine prouerbii specie Simo senex apud Plautum in Pseudolo rogatus a Bal-
lione: lam nescis quae sit haec res? respondet: Iuxta cum ignarissimis, sentiens se
nihil omnino scire nihiloque plus quam hi qui maxime sunt ignari. Consimilis
995 forma sermonis frequens est apud veteres, ad personam, vt: 'Tarn mihi charus es
quam qui charissimus', ad tempus, vc Pamphilus amabat vt quum maxime, ad
rem: 'Istud officium tam mihi fuit gratum quam quod est gratissimum', 'Tarn
odi temulentiam quam quae maxime'.
[H] PLENO MODIO
1000 Ante dictum est nobis plena manu fieri quod 'largiter minimeque maligne' diei-
tur. M. Tullius Ad Atticum libro vi., epistola i., simillima figura dixit pleno
modio: Si ilia iam habentpleno modio, verborum honorem, inuitationem crebram et
caetera. Nam antea dixerat se publicanorum vsuras affatim laudasse.
ADAGIA IY.ix.9O-95
[H] AGNINIS LACTIBVS ALLIGARE CANEM
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Ballio in Pseudolo Plautina:
Quia pol qua opera credam tibi
Vna opera alligem fUgitiuum canem agninis lactibus.
Qui canem alligat intestinis agninis, is non modo canem amittit, verum et prae-
dam vItro dederit fugitiuo. Sic qui credit homini malae fidei et rem perdit et frus-
10 tra obligatum habet eum qui non est soluendo. 'Lactes' enim dicuntur intestina
molliora.
[H] SVPERAVIT DOLVM TROIANVM
Apud Plautum in Pseudolo senex laudans seruum suum, quod arte noua structis
insidiis per subornatum quendam imposuerit Ballioni lenoni, ita loquitur:
15 Superauit dolum Troianum atque vicit Pseudolus.
970 & HI: acMS.
974 scelerosum H I: scelestum MS.
975 Sic leno H I: om. MS.
976 nihilo H I: nihil MS.
978-983 Aliquamo... captant H I: om. MS.
985-986 epistola ... mane H I: add. MS.
986 exercitu HI: exercit MS.
3890
969 Plaut. Pseud. 1081.
970-974 ibi Ballio etc. Pseud. 1080 f£ (974 sce-
lestuffi; peiurum: periurum v.I. et ed. Mediol.
1500; aibat: aiebant v.l. et ed. Mediol. 15°°).
975-976 His... dictis After Plut. Mar. 10 c-d.
Er. translates it in Apophth. Ill, Socratica 83,
LB IV; 163 F: "Quum in Aristophanis
cornoedia cui titulus Nebulae multis et acer-
bis conuitiis proscinderetur et adstantium
quidam diceret: 'Non haec iniqua fers
animo, Socrates?', 'Non per Iouem' inquit
'aegre fero, si in theatro perinde vt in magna
conuiuio salibus mordeor.'"
980 Cic. Rab. Post. 15, 42.
982-983 theatrica etc. E.g. Aug. Civ. VI, 6.
3891
985 Cie. Att. V; 20, 1 (986 habeto, hoc Shack-
leton Bailey; 987 cognosce; mihi concedis:
concedis mihi v.l. et ed. Basil. 1528).
988 S~& ~PIXXEu)'J E.g. Plato Prot. 336 a.
990 alibi Adag. 3675 ('Ev 7tAaTE~).
992 apud... Pseudolo H I: apud Plauturn [ex
PlatUm] in Pseudolo add. MS.
993 respondet H I: add. MS.
1000 dicitur H I: datur MS.
8 alligat HI: alliget MS; et H I: om. MS.
IQ-n Lactes ... molliora H I: om. MS.
13-14 structis insidiis H I: add. MS.
3892
992 Plaut. Pseud. U6I (993 An nescis).
994-998 Consimilis forma etc. Er. gives likewise
a number of examples "quibus modis super-
latiuum variamus" in De cop. verb. I, 46; see
esp. ASD I, 6, pp. 100-101, 11. 876-879.
996 Pamphilus ... maxime Ter. Hec. U5.
3893 Otto II23.
1000 Ante Adag. 1016 (Plena manu) "Plena
manu pro eo quod est 'ampliter, copiose,
prolixe minimeque maligne'. Translatum ab
iis qui non minutim et parce, sed plena
manu largiunrur."
1 Cic. Att. VI, 1, 16.
3894
5 Plaut. Pseud. 318 £ (7 fugitivam: fugitivum
Non. p. 521 Lindsay).
lO-II Lactes' etc. Non. p. 521 Lindsay.
3895
13 Plaut. Pseud. 1244 (15 Ulixem: vicit ed.
Medial. 1500).
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Sentit autem de equo Troiano e trabibus contexto, de quo iam saepius diximus.
Quemadmodum autem Graeei per subornatum Sinonem imposuere Troianis, ita
Pseudolus per Harpagem imposuit lenoni.
[HJ LARYNGIZEIN
20 A(lpuyy~~e:~vGraecis dicuntur qui non loquuntur naturali modo, sed dilatato gut-
ture effundunt immanem vocem, quemadmodum et canunt nonnulli. Hoc
vicium Demosthenes obiecit Aeschini, quod non ex animo loquens vocem prae-
ter naturam intenderet. Neque enim oratoris est affectus clamore mouere, sed
argumentis et rem velut oculis subiiciendo.
25 [H] OCVLIS AC MANIBVS
Quod omnibus modis compertum est oculis ac manibus deprehensum dieitur. M.
Tullius Pro Cluentio: Quum manifeste venenum deprehendisset quod vir matris
Oppianicus ei parauisset et res non coniectura, sed oculis ac manibus teneretur neque
in causa vlla dubitatio posset esse, accusauit. Oculis magis creditur quam auribus.
30 Quidam porro adeo sunt aU(J1te:~ee:~C; vt, nisi manibus contrectent, non credant,
quemadmodum de Thoma Didymo narrat euangelica historia.




Apud Plautum in Pseudolo amans de spe suhito deiectus ita loquitur:
Quasi solstitialis herba paulisper fui:
Repente exortus sum, repentino occidi.
De ephemero animalculo nobis alias dictum est. Sunt qui hoc loco 'solstitialem
herbam' intelligi velint heliotropium. Atqui, tametsi heliotropium circumagitur
ad solem spectans, nusquam tamen legimus earn eadem die nasci ac mori. Vero
propius est Plautum sentire de herba ephemero, cuius aliquot locis meminit
Dioscorides, veluti libro iiii., capite dcxcviii., item aliis nonnullis, rursus libro vi.,
capite cxi. Is duo faeit genera: alterum Colchicum, quod illic affatim proueniat,
a quibus bulbus erraticus siue agrestis dicitur, quod sub exitum autumni £Iorem
effundit subcandidum, non dissimilem croceo; alterum quod irim syluestrem
appellant, foliis lilii, sed tenuioribus, caule pari, florem habet ceruleum, amarum,
culius descriptionem habet Plinius libro xxv., capite xiii. Colchicon bulbi simili-
tudine allicit ignaros et iugulat, quemadmodum et fungi, sed praesens remedium
est lac bubulum. De hac herba non dubium est quin Plautus senserit. Nam Dios-
corides ait prouenire sub exitum autumni, hoc est, ni fallor, circa solstitium bru-
male. Nam autumnus Romanis et Graeeis serior est quam nobis. Et Theophras-
tus ephemeron appellatam putat, quod vltra diem non viuat, idem praedicans de




In herbis esse dicuntur quae nondum maturuerunt, sed spem modo bonam de se
praebent; dixit M. Tullius in oratione Pro M. Celio: Sed ego non loquor de sapien-
55 tia~ quae non cadit in hanc aetatem; de impetu animi loquor, de cupiditate vincendi~
de ardore mentis adgloriam; quae studia iam in his aetatibus nostris contractiora esse
debeant~ in adolescentia vero tanquam in herbis significant quae virtutis maturitas et
quantae fruges industriae sint futurae. Hoc prouerbium alibi nobis dictum
memini, sed hunc locum adiicere visum est. Ex quo si quid damni capit lector,
60 est quod queratur; si quis cauilletur me captare numerum, silebit, si perpenderit
innumera prouerbia caeteris admixta non referri in Chiliadum numerum.
[HJ NVLLIVS COLORIS 3900
Alibi commemorauimus de modis omnibus ignoto solere dici Albus an ater sit
nescio. Huic simillimum est quod ait Harpax apud Plautum:
21-24 Hoc ... subiiciendo H I: om. MS.
26 acMS: & H 1.
29-31 Oculis ... historia H I: om. MS.
40 dcxcviii. I: 698. et 699. MS, 698 H; item
aliis nonnullis H I: add. MS.
41 Colchicum H I: Cholcicum MS.
42 siue agrestis H I: add. MS.
16-17 equo... Troianis See Adag. 3101 C~00pe:OC;
rrr1toc;).
3896
20--21 AapuyyC~E:L\I... vocem After Harpoerat.
AapuYY~~E:L\I.
21-23 Hoc vicium. .. intenderet Mer Demosth.
18, 291.
3897
27 Cic. Cluent. 7, 20 (manifesto).
29 Oculis... auribus See Adag. 100 (Oeulis
magis habenda fides quam auribus).
30 aUcr7tE:LeE:'Lc; Perhaps taken from Plato Phaedr.
271 d.
31 euangelica historia Ioh. 20, 24-29.
3898 Ono 1670.
33 Plaut. Pseud. 38 £
36 alias Adag. 3187 (Ephemeri vita).
36-37 Sunt qui... heliotropium Giambattista
Pio identifies the "herba solstitialis", "quae
mane et interdiu floret, vespertino tempore
contabescit", with the "heliotropium". For
his Plautus commentary see ASD I1, 6, p.
367, n.lL 429-430.
40 Diose. Ill, 32 and IV; 83.
41-44 Is duo ... amarum Mer Diose. IV, 83-84.
43 syluestrem H I: add. MS.
48 ni fallor H I: add. MS.
51 nominis H I: nominis. Et Aristoteles solstitii
meminit sed estiui ni fallor MS.
52 In herbis H I: om. MS.
53 dieuntur H I: om. MS; modo H I: add. MS.
61 prouerbia H I: prodigia MS.
44 caule ... ceruleum Diose. loco cit.; PHn. Nat.
x:x:v: 170 "Ephemeron folia habet lilii, sed
minora; caulem parem, florem caeruleum."
florem. .. amarum Diose. Iv, 84 &\le1) AE:UX&.,
f1.LXP&. (mxp&. v.I.); Plin. 1oc. eit.
45 Plin. 1oc. cit.
45-47 Colchicon... bubulum After Diose. IV;
83·
47-48 Diose. loe. cit.
49-51 Theophrastus etc. In Hist. plant. IX, 16, 6
Theophrastus discusses the ephemeron plant,
but, contrary to Er.' suggestion, he does not
say that it is short-lived.
51 Aristot. Hist. an. V, 19, 552 b. Er. quotes this
passage in Adag. 3187 (Ephemeri vita).
3899 Ouo 798.
53 Cic. Cael. 31, 76.
54 Cic. loc. eit. (56 in his iam: iam in his v.I.;
57 debent: debeant v.l.).
58 alibi Adag. u89 (In herba esse).
39°0
63 Alibi Adag. 599 (Albus an ater sis nescio).
64 Plaut. Pseud. U95 £ (65 Quem tu: Quem ed.
Mediol. 1500; tu mihi praedicas fallacias).
226 ADAGIA3900
65 Quem Pseudolum7 quas tu praedicas fallacias mihi?
Quem ego hominem nullius coloris noui.
Vehementius est quam si dixisset albus an ater. Et pauIo post, pro eo quod dici
solet Non noui hominem,
Neque istum inquit Pseudolurn mortalis qui siet noui neque scio.
70 Rursus in eadem:
Qui suum repetunt7 alienum reddunt nato nemini.
Idem in Rudentibus: Dominus huic, ne frustra sis7 nisi ego nemo natus est. Rursus
in Mustellaria:
Curabitur.
75 Tanquam si intus natus nemo in aedibus habitet.
Iterum in eadem: Natus nemo in aedibus fuit.
65 fallacias mihi H I: ex mihi fallacias corr. MS.
67 post H I: om. MS.
68 hominem H I: hominem natum MS.
69 siet H I: sit MS.
70-72 Rursus... est H I: add. MS.
68 Non noui hominem Mt. 26, 72-74.
69 Pseud. 1212 (sit).
70 Pseud 297.
72 Rud. 969 f. (natust).
72 huic H I: huk nemo MS.
72-76 Rursus ... fuit H I: om. MS.
73 Mustellaria I: Mustelaria H.
75 natus supplevi: om. H 1.
73 Most. 401 f.
76 Most. 451 ( (seruat: fuat [!] ed. Mediol.
1500 ).
[H]
CHILIADIS QVARTAE CENTVRIA X
ET PRAEDAM ET PRAEMIVM 39°1
Quoties significamus omnino quippiam auferendum siue iure siue iniuria, dice-
mus etpraemium etpraedam auferendum. Praemium datur pro meritis, praeda per
vim aut arte abdueitur. Ballio in eadem fabula:
Auferetur idpraemium a me quodpromisi per iocum?
Cui respondet senex:
De improbis viris auferri praemium et praedam decet,
sentiens malos quouis modo spoliandos, eo quod si quid male fit malis, benefac-
IQ turn est, sicuti benedictum est quod dignis male dicitur.
[H] EX NATALI EMORTVALEM FACERE 3902
In eadem fabula Ballio leno coactus reddere argentum dicit:
Certum est mihi hunc emortualem facere ex natali die.
'Emortualem' dixit pro 'tristi ac funesto', 'natalem' pro 'laeto ac felici'.
4 praemium H 1: praedam {sed del.] praemium
MS; auferendum MS 1: auferendam H.
7 senex H 1: ex sex eorr. MS.
3901
4 et ... auftrendum After Plaut. Pseud 1225.
5 Plaut. Pseud. 1224 £ (6 Auferen tu: Auftretur
id ed. Medial. 1500).
9-10 si quid etc. After Plaut. Cure. 513 £
9-10 sentiens ... dicitur H 1: om. MS.
12 Ballio H I: ex Ballius corr. MS.
"Indignis si male dieitur, male dictum id esse
dieo, / Verum si dignis dieitur, bene diemmst
mea quidem animo."
3902
12 Plaut. Pseud 1237 (13 Certumst).
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15 [HJ CATONE HOC CONTENTI SVMVS
ADAGIA 3903-3906
39°3
Inter ea quae Caesar Augustus quotidiano sermone solet vsurpare Suetonius et
illud commemorat, quod quoties significabat praesentem rerum statum esse boni
consulendum, dicebat: Contenti sumus hoc Catone. Cato Vticensis conatus est
tueri praesentem reipublicae statum exclusa tyrannide, at non successit: vicit ea
20 pars quae tyrannidem videbatur affectare. Augustus autem in hoc cum Catone
sentiebat, quod praesentem reipublicae statum nollet immutari. Itaque ipse quo-
dammodo sui temporis Cato fuit. Retulimus ex Macrobio inter Apophthegmata
Caesarem Augustum aliquando venisse in aedes in quibus habitauerat Cato. Hic
quum Strabo in gratiam Augusti incusaret Catonis peruicaeiam, quod sibi necem
25 consciscere quam lulio victori se submittere maluisset, Augustus respondit:
'Quisquis praesentem ciuitatis statum mutari non vult, is et eiuis et vir bonus
est.' Eodem dicto et Catonis memoriam tutatus est et sibi consuluit, ne quis in
posterum affectaret res nouas.1
LB n65 [HJ EDAX TRIREMIS 39°4
30 J\331)<peXym -rP~~PE:~c;, id est edaces triremes dicuntur, quod magnis constent impen-
diis. Translatum videtur ab egregiis equis et ad certamina alitis, quos opoftet esse
voraces. Extat apud Lysiam oratorem. Alcaeus autem in comoedotragoedia lucer-
nas bibulas &331)<peXYouC; dixit, quod multum absumant olei.
Prouerbii speeiem haec habebunt, si ad hominem prodigum immodieique
35 impendii transferantur, quemadmodum edax currus, de quo nobis est dictum
pnus.
[H] OBOLO DIGNVS
'A~wc; 6~OAOU, id est dignus obolo, per iocum dicebatur qui in aliquo numero vel-
let haberi. Translatum a consuetudine reipublicae Atheniensium qua qui per
40 senatum asscribebantur in numerum virorum et ob id 36x~fLm vocabantur, iis in
singulos dies dabatur obolus ex aerario publico, quemadmodum tradit Aristoteles
in Politicis. Alii malunt duos dari solitos. Et fieri potest vt post duplicata sit mer-
cedula. Huius rei meminit Lysias in oratione IIE:pt -rou &.ouveX'!ou. Et haud scio an
hue alluserit Aristophanes in Equitibus:
45 J\v~p YE:YEV1)-rtX~ '!of:O'~ nOAAof:c; -rOU~OAOU.
J\3uvtX-rm dicebantur qui trium mensium spacio corpore claudicarent, quemad-
modum &ooxlfLtXO'-rm dicebantur qui nondum erant in virorum numerum as-
scripti necdum obolo digni iudicati.
[HJ AREOPAGITA TACITVRNIOR 3906
50 J\pE:ontXyl-rou O'-rE:yavw-rE:poc;, id est Areopagita taciturnior, dicebatur qui commis-
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sum arcanum optime contineret. Alciphron in epistola quadam: rzvou ~o~ 'TO VUV
J\PEW7t~y~'TOU (j'TzyaVW'TEpOC;, id est Esto mihi nunc Areopagita taciturnior. L'TE-
YClv6C; enim dicitur non qui tacet ipse, sed qui continet arcanum nec effutit
vsquam. Translatum est a vasis solidis nec vlla ex parte perstillantibus. Athenis in
55 Areopago causae capitales audiebantur idque noctu, magna attentione. Et fortas-
19 tueri praesentem H I: ex innouare [?] corr.
MS; exclusa tyrannide H I: add. MS.
23 habitauerat H I: habitauerit MS.
24 Augusti H I: illius MS.
25 maluisset H I: om. MS.
32 oratorem H I: om. MS.
35 impendii H I: impondii MS; transferantur
H I: transferatur MS.
36 prius H 1: om. MS.
38 6~OAOU H I: ex 6~6AOU corr. MS; per iocum
H I: add. MS.
43 Huius ... oratione H I: add. MS; oratione H
I: oratione. Qui nondurn erant asscripti in
3903 Er. found the reference to Sueto-
nius in Brassicanus, Prov. 35 (Contend simus
hoc Catone). Ono 359.
16 solet For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, nJ. 565.
Suet. Aug. 87, I (18 simus: sumus v.l.).
22 Macr. Sat. I1, 4, 18, paraphrased in Apophth.
IV; Octavius Caesar Augustus 32, LB IV; 209
C-D.
26-27 <Quisquis ... est' "Quisquis praesentem
statum civitatis commutari non volet et civis
et vir bonus est" Macr.
39°4
30-33 Aoo1j<peXyo~ .•• olei Harpocrat. &oYJ<PeXYOUC;
Tp~~pe~c;.
32 Lysias, fr. 39 Thalheim, quoted by Harpo-
crat. loco cit.
Alcaeus, fr. 21 peG I1, quoted ibid. (33
&oYJ<PcXyouc;) •
36 prius Adag. 1364 (Edax currus).
39°5
38 Probably after Aristoph. Equ. 945, quoted in
1. 45.
39-43 consuetudine... &ouvaTou After Harpo-
crat. &MVOtTOL.
39-40 qui per senatum... 06x,~fJ.o~ vocabantur
Harpocrat. loco cit. oOx'~fJ.Otcr8znec; uno TYjC;
~OUAYje;. Harpocrat. &oOX,[flCXO"TOC;: OOX~­
fJ.Otcr8Yjvcx~ TO de; &VOPOtC; €yYPOt<PYjVOt~.
41-42 Aristoteles in Politicis AP~O"TOTEAYJC; EV
A81jvcx[wv 1tOA~Td9t Harpocrat. (&OUVOtTOL),
1tept TOU &ouveXTOU. Nam &OUVCXTO~ dicebantur
qui triurn rnensium spatio corpore daudica-
rent, quemadmodum &oOX[fJ.OtO"TO~ diceban-
tur, qui nondum erant in virorum numerum
asscripti MS.
43-45 Et haud ... TOU~OAou H I: add. MS.
48 necdum ... iudicati H I: om. MS.
50 Ape01tcxy[TOU H I: Ape1tOty[ToU MS; Are-
opagita H I: Araopagita MS.
52-54 I;·n:yOtv6c;... perstillantibus H I: add.
MS.
55 Areopago H I: Areiopago MS.
where the reference is to Ath. pol. 41, 3. See
also Aristot. fr. 470 Rose.
42 Alii ... solitos Besides Harpocration (&ouvcx-
TO~) Er. may have consulted Suid. &MVOtTO~
540: .. . EAafl~cxvov oe: 00TOL oox~fl-cx0"8zvTec;
U1tO TYje; ~OUAYjC;, at fl-EV <pcxmv, EXcXO"TYJC; ~fl-EPCXC;
6~OAOOC; Mo, ot oe: 6~oA6v.
43 Lys. 24, 13 and 26, referred to by Harpocrat.
&OUVOtTOL.
44 Aristoph. Equ. 945.
46 AOUVOtT?~,'" \ claud~caren! Harpocr~t. &o~VOt~
TO~: ... OL eVTOe; TP~WV fJ-VWV x,ex,T1jfJ-evOL, TO OE:
O"WfJ-Ot 1tE1t1jPWfl-EVO~ (ot €nOC; TP~WV fJ.'Y)VWV
x'e:XTYJfJ-EVO~ TO crWfl-CX 1tE1tYJPWfJ.EVWV ed. Ald.
1527).
47-48 &oOX,tflOtO"TO~... asscnptt Harpocrat.
&oOx'~fJ.OtO"TOe;: .•. &oOX,[fJ.CXO"TOi:; 0 fJ-~1tW €yy€-
YPCXfJ.fJ.EVOC;.
3906 Inspired by Brassicanus, Prov. 4
(Areopagita subticentior). Cf. Collect. 212
(Grauior Areopagita).
50 Alciphron I, 13 (16), I.
SI Alciphron, loc. cit. (T& VUV APW7tOtY~TOU).
54 Translatum ...perstillantibus Er.' (plausible)
explanation was perhaps inspired by Brassi-
canus, who notes that the opposite kind of
people "rimarum plenum est et crebrius per-
lucet quam cribrum".
54-55 Athenis ... attentione See Adag. 841 (Are-
opagita).
23° ADAGIA 3907-3910
sis nefas erat illis quae ibi fuissent acta apud vulgus effutire. Extant et hodie apud
Vesphalos reliquiae generis iudicum: Certi vulgo dicuntur. Qui in hunc ordinem
admittuntur magna religione adiguntur ad silentium. Est enim ratio quaedam
deprehendendi crimina quam nullus intelligit praeter illos iuratos.
60 [H] AAEA$IZEIN 39°7
J\.8z)v:.pl~E:~'J dicuntur qui vocabulis adoptiuis alicui blandiuntur. Quod hodieque
apud halos est vulgatissimum, vt quibus blandiuntur fraterculos appellent. Dic-
tum est autem &8E:AqJl~z~vappellare fratrem quemadmodum dicimus su8(X~(J.ovl~E~V
Xrl~ fl(xXrlp[~z~v. Horatius in Satyris:
65 Frater, pater adde~'
Vt cuique est aetas) ita quemque facetus adopta.
Rursus alibi:
Pater
Audisti coram) nee verbo parcius absens.
70 Huius exemplum est apud Aristophanem in Equitibus. Item apud Plautum cum
alias, tum in Pseudolo. Sic amans herus blanditur seruo suo:
Dic~ vtrum patrem an matrem te resalutem~ Pseudole?
[H] VETERA VATICINARI 3908
Alibi retulimus &pXrl!:rl AE'YS~V, friuola loqui. BaIlio in Pseudolo Plautina ad atro-
75 cia conuicia quibus a duobus impetitur respondet: vetera vatieinamini. Conue-
niet in eos qui nihil adferunt noui, sed iam olim vulgo iactatum. Nam vatum est
aut aliquid noui dicere quod nondum accidit aut aliquid proferre quod nulli
cognitum est. Solent enim prognostae quidam mira quaedam diuinare de prae-
teritis annis. Lenoni nihil est noui audire scelestus, periurus, saerilegus.
80 [H] EADEM QVERI
id est
SUVrlUAlrlV xAcdE~V dicuntur qui simul iisdem de malis queruntur. lnde sumptum,
quod apud veteres interdum duo tibicines eandem cantionem sonabant. Aristo-
phanes in Equitibus:
3UVrlUAlrlV XArlUCHuflEV OUAU(J.7tOU VOflov,
Modis Olympi concinamus tristia.
Olympus quidam fuit Marsyae discipulus. Is conscripsit de lugubribus modis
tibia canendis. At Marsyae male cessit sua musica. Discipulus igitur magistro
accinit lugubria.1
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LB n66 [H] SCHOENICOLAE
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3910
90 Festus Pompeius indicat olim schoenicolas appellata scorta plebeia ac vilia, ab
vnguento vilissimo quo oblinuntur. Plautus in Poenulo:
Miseras schoeno delibutas schoenicolas sordidas.
56 vulgus H I: vulnus MS.
57 Vesphalos H I: VVesphalos MS; iudicum H
I: iudicum. Ii [?JMS.
65 Frater, pater adde H I: add. MS.
71 Pseudolo H I: poenulo [sed del.} pseudolo
MS.
72 patrem H I: patrem [ex matrem] ne MS;
resalutem H I: ex salutem corr. MS.
56-59 Extant et hodie ete. The reference is to
the Westphalian 'vemen', i.e. local and inde-
pendent courts of law, which were destined
for free men. Their members (Freischoffen)
were appointed by the count. Their jurisdic-
tion included cases of robbery, murder, per-
jury, and other capital offences. These
medieval institutions lost their importance
towards the end of the fifteenth century, after
the Reichskammergericht had been estab-
lished. Only a few remained active until the
middle of the sixteenth century. The mem-
bers of these courts were bound by vows of
secrecy and hence were commonly called
'Wissende' or 'Gewissene', certi in Er.' trans-
lation. There is no evidence that they knew
some mysterious way for detecting crimes, as
Er. claims. Interestingly, Aeneas Sylvius Pic-
colomini writes likewise (De Europa, ch. 36):
"Secretos habent ritus et arcana quaedam
quibus malefactores iudicant." His judgment
on the tribunals under discussion is less favor-
able: "Nam et viles aliquae personae admit-
runrur quae civilia negotia tractare audent,
quibus erat solum de criminalibus permissa
potestas." See T. Lindner, Die veme, Pader-
born, 1896; Lexikon des Mittelalters, IV:
Miinchen, 1989, s.v. Feme, and the comments
by Joh. Agricola and Eberhard Tappe (both
natives of Westphalia) , quoted by Suringar 19.
58-59 Est enim ratio etc. Er.' assumption that
the members of the 'vemen' had a special
technique for detecting crimes derives from
popular belie£
39°7
61 Harpocrar. = Suid. 441 &OEAc.p£~ELV· &v'd 't'OU
&OEAc.pOV XrLAEf:'V. Hesych. &OEAc.p£~E~ 1059
74 Pseudolo Plautina H 1: pseudola plaurus MS.
76 iactarum H I: iactatarum MS.
84-85 id est ... tristia H I: om. MS.
86 Is H I: om. MS.
87 tibia H 1: tibi MS.
88 lugubria H I: lugubra MS.
90 appeUata H I: appellatas MS.
91 Plautus H I: paulus MS.
Latte: &OE:Ac.pOV XrLAEf:. The explanation qui
vocabulis. .. blandiuntur is inspired by the
Italian usage of addressing a friend as
'frateUo'; see S. Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, VI, Torino, 1970, S.v.
64 Hor. Epist. (!) I, 6, 54 £ and I, 7, 37 £ (68
paterque).
70 Aristoph. Equ. 725. There the sausage-seller
addresses Demos as 'father'.
Plaut. Pseud 709 (72 utrum Spemne an
Salutem [matrem v.l. et ed. Mediol. 1500] te
salutem [resalutem ed. Mediol. 1500]).
3908
74 Alibi Adag. 424 (Antiquiora diphthera
loqueris).
Plaur. Pseud 363.
78-79 Solent ... annis See Adag. 3750 (Hoc iam
et vates sciunt), 11. 615 f£ Er. also flouts the
astrologers ("prognostae, qui ex astris futura
praesagiunt") in Inst. princ. christ., ASD IV:
I, p. 177, 11. 341 f. and at the end of Adag.
1278 (Qui bene coniiciet, hunc vatem).
79 scelestus, periurus, sacrilegus Plaut. Pseud.
360, 363, 1083·
39°9
81 Aristoph. Equ. 9. It has escaped Er.' atten-
tion that he had discussed the same line in a
previous adage (3788 Concinere).
81-82 dicuntur ... sonabant After the scholia on
Equ·9·
86-87 Olympus ... canendis After the scholia ad
loco
3910
90 After Fest. pp. 442 and 443 Lindsay
(Schoeniculas).






Auaros quaestusque supra modum auidos 'impuros' ac 'sordidos' dicimus. Id
95 Plautus U7tEP~OA~X(;)c; exaggerat in Poenulo:
Sed lenone isthoe Lyeo
IlHus domi non lutum est lutulentius.
Nonnunquam declarat hominem scelerosum et contaminatum potius quam sor-
didum, vt Cicero in oratione Pro domo sua ad pontifices: 0 coenum, 0 porten-
100 tum, 0 seelus! Et Pisonem, ni fallor, alicubi lutum appellat. Sic enim appellat
lutum quemadmodum subinde vocat scelerosum labem ac macuiam. Itidem
subinde faeem, procellam ac tempestatem appellat tumultus autorem.
[H] ~IAKQ~QNIZEIN 3912
~~(XxWaWV~~E~V Demosthenes dixit pro explorare atque examinare. Sumptum
105 putant ab iis qui noctu cum tintinabulo circumeunt excubias, ne quis dormiat
aut vt hoc signa declarent se vigilare, siue ab iis qui coturnices tintinnabulo expe-
riuntur, num sint ad pugnam idoneae, vt visum est Aristarcho. Nee desunt qui
malint inde ductum, quod ad eundem modum explorari soleant equi, an tuba-
rum et armorum strepitum laturi sint. Simili modo conuiciis olim explorabantur
lIO initiandi mysteriis, cuius consuetudinis vestigium adhuc seruant theologorum
scholae.
[H] FERRVM ET FLAMMA
Quum exitiabile bellum significamus, ferro flammaque rem geri dicimus siue ferro
ignique. M. Tullius in oratione Pro L. Flacco: 0 dii immortales, quid hoc miserius?
lI5 Nos qui R Lentulo ferrum et flammam de manibus extorsimus, imperitae multitudi-
nis iudicio confidimus. Mox in eadem: 0 nox ilia quae pene aeternas huic vrbi tene-
bras attulisti, quum Calli ad bellum, Catilina ad vrbem, coniurati ad ferrum et
flammam voeabantur. Rursum Pro Sylla: Cuius nuper ferrum retuderim flam-
mamque restinxerim. In oratione Pro domo sua addit saxa: Deinde, quum ille saxis
120 et ignibus et ferro vastitatem meis aedibus intulisset. Item Pro Planco: Quorum
vidisti toto illo anno ferrum in foro, flammam in aedibus, vim in tota vrbe versari.
[H] MaNTES FRVMENTI 3914
De montibus auri nobis alibi dictum est. Sed quemadmodum musea ad quasuis
res transfertur quum negamus quicquam tale esse: 'Nulla mihi musca in aedibus',
125 ita montes ad quarumlibet rerum affluentem copiam transfertur. Plautus in
Pseudolo:
Quibus eunetis montes maximi acerui frumenti sunt domi.
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Vox haec 'mantes' superest sermoni, nisi quod ex vsu vulgari addita auget copiae
significationem. Itidem in vsum venit oppido pro 'valde', quum tantam rerum
130 copiam intelligerent agricolae quanta satis esset vel oppido. Plautus in Mustella-
ria montem erroris dixit pro 'errore grauissimo':
93 lutulentior H I MS [sed lutulentius scripsit
Erasmus in indice, f IIfl].
95 Poenulo HI: penulo MS.
96 isthoc HI: istoc MS.
99 Cicero H I: om. MS.
!O4 examinare H I: examinari MS.
!O5 noctu H I: nocte vel -u MS.
!O6 aut ... vigilare H I: add. MS; vt hoc H I: vt
ita hoc P] MS.
I09-Il1 Simili ... scholae H I: om. MS.
39II Ono 998.
95 Plaut. Poen. 157 f. (96 istoc; 97 domino
non: domi non v.l.; lutumst).
98 declarat The subject is lutum.
99 Cie. Dom. 18,47 (caenum).
IOO Pis. 26, 62.
101 labem Pis. I, 3; 24, 56; Sest. 8, 20; Il, 26;
Dom. I, 2; 41, 107.
maculam Cicero only applies this word to a
person in Prov. 6, 13.
102 facem Dom. 38, 102; Har. 2, 4; Phi!. 2, 19,
48.
procellam Dom. 53, 137·
tempestatem Dom. 53, 137; ~rr. 2, Il, 37, 91.
3912
104 Harpocrat. ~L€x(U3wVL(j€, referring to
Demosth. 19, 167 (3L€Xw3wVL~€V).
104-!O7 Sumptum ... Aristarcho Harpocrat. See
also a scholium on Demosth. loco cit., Dilts
Il, p. 61.
107-109 Nee ... laturi sint After Suid. 3La){(U-
3(UVL(j(u 600.
109-1I0 conuiciis ... mysteriis The source is no
doubt a scholium on Aristoph. ~spae, 1363
b, which has it that candidates for initiation
in the Eleusinian Mysteries were ridiculed by
those already initiated. See W Burkert,
Homo Necans. Interpretationen altgriechischer
Opferriten und Mythen, Berlin, 1972, p. 307.
1I0-IlI cuius consuetudinis ete. Rashdall men-
tions a disputation which used to take place
in the 15th century at the theological faculty
of the Sorbonne, in which a bachelor was
required to take part in the last stage of his
career, in which he had to reply standing, in
the presence of an audience which signified
II8-II9 Rursum ... restinxerim H I: add. MS.
II9 restinxerim H I: restinxerim. Itaque qui
atrociter minitantur, eos ferrum ignemque
minitari dicemus MS.
Il9-121 In oratione... versari H I: add. MS.
120 Planco H I: plancio MS.
124 mihi H 1: mulier MS.
129 valde H 1: vale MS.
130-137 Plautus ... habet H 1: om. MS.
130 Mustellaria I: Mustelaria H.
its approval or disapproval by stamping or
clapping, to a succession of opponents a
whole day long ( The Universities ofEurope in
the Middle Ages, I, Oxford, 1958~, p. 479; no
information on the subject is found in J.K.
Farge's thorough monograph on the Faculty
of Theology of Paris, 15°0-1543 (Orthodoxy
and Reform in Early Reformation France, Lei-
den, 1985).
3913 Nachtriige zu Otto, p. 238.
Il4 Cic. Flacc. 39, 97.
Il6 Flacc. 40, I02.
Il8 Sul!. 30, 83 (rettuderim Halm: retuderim
codd.).
II9 Har. (1) 8, 15 (120 sedibus: aedibus v.l.).
120 Pro Plancio 29, 71 (121 delubris); Er. writes
aedibus, a mistake caused perhaps by aedibus
in the preceding quotation.
3914
123 alibi Adag. 815 (Aureos montes polliceri).
See Otto Il32-II33.
124 'Nulla ... aedibus' Plaut. True. 284 "musca
nulla feminast in aedibus." Er. quotes from
memory. The Milan 1500 edition of Plautus
reads "quas tu mulieres / Mihi narras, ubi
musca nulla foemina est in aedibus? Nulla
istinc / Mulier habitat."
125 Plaut. Pseud. 189 (127 frumenti acervi:
acervi frumenti v.l. et ed. Mediol. 1500).
129-130 oppido... oppido After Fest. p. 201
Lindsay. Actually, the etymology of 'oppido'
(utterly) is uncertain.
130 Plaut. Most. 351 ff. (133 ita mali, maeroris:
ita alium erroris ed. Mediol. 1500; 134 ems:
herus ed. Mediol. 1500).
234
Nec Salus nobis saluti iam esse~ si cupiat, potest;
Ita alium erroris montem maximum ad portum modo
Conspicatus sum: herus aduenit peregre, periit Tranio.
135 Si legas 'Ita mox alium', eonstabit versus tfochaieus. In Milite dixit montes
argenti:
Tum montes argenti~ non massas habet.
[HJ POST HOMINES NATOS
Quoties vniuersos homines intelligi volumus, post homines natos dieimus. M. Tul-
140 lius in oratione Pro domo sua ad pontifiees: Q}tid? Homini post homines natos
turpissimo~ sceleratissimo~ contaminatissimo~ quis illam opimam fertilemque Syriam,
quis bellum pacatissimis gentibus, quis pecuniam ad emendos agros constitutam~ erep-
tam vi ex Caesaris rebus actis, quis imperium infinitum dedit? Rursus in eadem: At
id quod crimini dabatur non modo peccatum non erat~ sed erat res post homines natos
145 pulcherrima. Item Pro Cornelio Balbo: Etenim quum pro sua patria pauci post
genus hominum natum reperti sint qui nullis praemiis propositis vitam suam hostium
LB n67 telis obiecerint et eaetera. Idem Pro Milone: Vnius post I homines natos fortissimi
viri. Item in Antonium: Duo teterrima et spurcissima capita post homines natos~
Dolobella et Antonius. Idem De optimo genere oratorum: Optimus longe post
150 homines natos. Idem in Bruto: Longe autem post natos homines improbissimus Caius
Seruilius Glaucia.
[HJ POST HOMINVM MEMORIAM 3916
Huie simillimum est post hominum memoriam. M. Tullius in oratione Ad ponti-
fiees pro domo sua: Graue crimen est hoc et vehemens et post hominum memoriam
155 iudiciaque de pecuniis repetundis constituta grauissimum. Item in oratione De arus-
pieum responsis: Vobis vero referentibus, post hominum memoriam fortissimi atque
optimi consules. Idem Pro Planeo: Aderat mecum senatus et quidem veste mutata,
quodpro vno post hominum memoriam publico consilio susceptum est. Ibidem: Nihil
post hominum memoriam gloriosius. Item pro eodem: Consules post hominum
160 memoriam teterrimi atque turpissimi. Item ad Planeum, Epistolarum familiarium
libro x.: Nihil post hominum memoriam gloriosius, nihil gratius, ne tempore quidem
ipso opportunius accidere vidi quam tuas, Plance~ literas. Rursus ad Brutum, libro
xi.: Quare hortatore tu quidem non eges, si ne in illa quidem re quae a te gesta est
post hominum memoriam maxima hortatorem desiderasti. Rursum Pro Sestio: Quid
165 enim quisquam potest ex omni memoria sumere illustrius quam pro me vno ciue et
bonos omnes priuato consensu et vniuersum senatum publico consilio mutasse vestem?
Idem In Catilinam: In hoc autem vno post hominum memoriam maximo crudelis-
simoque bello. Ibidem: Bellum intestinum ac domesticum post hominum memoriam
crudelissimum et maximum. Idem Pro Rabirio perduellione: Post hominum memo-
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170 riam rem nullam maiorem. Idem Pro lege Manilia: Quae in omnibus hominibus
noua post hominum memoriam constituta sunt. Rursus In Vatinium testem: In
omni memoria inauditum.
[HJ EEOPXEII:0AI
Qui fugiunt et ab eo quod agitur alio se vertunt Graecis E;OpX.e:7:cretX~ dicuntur.
175 Sumpta metaphora a saltationibus praesertim sacris, vnde subtrahere sese inau-
spicatum erat, quemadmodum indicatum est in prouerbio Omnia secunda, saltat
senex. Notum est quod refert Herodotus de Hippoclide, qui indecora saltatione
excidit a spe nuptiarum et audiuit: 'A7topX~crtX6 ye: 'rO\l yrX[lo'J.
139 dicimus H I: dicimus vel dicemus MS.
140 sua H I: om. MS; Quid H I: Quis MS.
143 in eadem H I: pro domo sua MS.
145-147 Item ... et caetera H I: add. MS.
145 Item Pro Cornelio H I: Item in oratione
pro Cornelio MS; quum H I: add. MS.
147-151 Idem ... Glauda H I: om. MS.
153-155 M. Tullius ... grauissimum H I: om.
MS.
155-156 Item ... aruspicum H I: M. Tullius in
oratione pro domo [sed pro domo del.] de
135 Plaut. Mil 1064 (argenti montes).
3915
139 Cic. Dom. 9, 23 (143 ex visceribus aerari
Madvig: ex vi caesaris rebus actis codd.
plerique).
143 Dom. 35, 95 (144 quod mihi crimini; natos
homines).
145 Balb. IO, 26.
147 Mil. 26, 69.
148 Phil. II, I, I (Nam duo haec capita nata
sunt post homines natos taeterrima et spur-
cissima, D. et A.).
149 Opt. gen. 6, 17.
150 Brut. 62, 224.
3916
153 Cic. lien: (!) 2, In, 56, 130.
155 Har. 8, 15 (156 0 post).
157 Pro Plancio 35, 87 (At erat Wunder: aderat
eodd.; 158 pro me uno).
158-159 Ibidem: Nihil. .. gloriosius From the
aruspicum MS.
156 referentibus H I: referentibus 0 MS.
156-157 atque optimi H I: add. MS.
157 consules HI: consules, decreuit senatus fre-
quentissimus MS; Idem Pro Planeo H I:
Item pro Plancio MS.
158-164 Ibidem... desiderasti H I: om. MS.
167-172 Idem ... inauditum H I: om. MS.
174 eo H I: ego MS.
176-178 quemadmodum... y,xfLOV H I: om.
MS.
letter to Plancus, Fam. X, 16, I, quoted
below.
159 Pro Plancio 35, 86.
160 Fam. X, 16, I.
162 Fam. XI, 5, I (163 hortatione).
164 Sest. 12, 27 (165 pro uno).
167 Catil. 3, 10, 25·
168 Catil. 2, 13, 28.
169 Rab. perd 2, 4.
170 Manil. 21, 62.
171 l7tttin. 14, 33 (quod ... in omni memoria est
omnino inauditum). Er. has abridged the
passage.
3917
174 Harpocrat. S~O()X1)O',xfLEVOC; (referring to
Demosth. 22, 68).
176-177 prouerbio ... senex Adag. 2040.
177 Hdt. VI, 129 (178 yE fLEV 'Tov). Er. recounts





180 Origenes opus quoddam varias tractans materias L'TPu)~~'TE~C; inscripsit. Sumpta
metaphora ab auleis et stragulis picturatis, quibus olim diuites impense delecta-
bantur. Quod ad hominem versipellem transferri potest. Siquidem aulea explicata
aut complicata et rursus aliter atque aliter complicata varias rerum formas prae-
bent. Leno in Pseudolo Plautina minitatur suis famulis hoc modo:
185 Ita ego vestra latera loris faciam vt valide varia sint,
Vt ne peristromata quidem aeque picta sint Campanica.
Campania quum floreret opibus, praeter modum luxu ac delitiis indulgebat.
Campanicis peristromatibus Plautus adiungit Alexandrina tapetia. De attagena
dictum est alias.
190 [HJ FORS DOMINA CAMPI
In creandis magistratibus non semper vincebat qui potior esset, sed cui fortuna
fauebat. Nam a populi suffragiis res ornnis pendebat. M. Tullius In Pisonem: Sed
omitto vt sit factus vterque nostrum,. sit sane Fors domina campi! Magnificentius est
dicere quemadmodum gesserimus consulatum.
195 [HJ FVLMENTVM LECTVM 3920
Nonius Marcellus indicat prouerbiurn quoddarn esse frequens apud Varronem,
Fulmentum lectum scandunt. Nec exponit quid sit 'fulmenturn' neque quis sit
prouerbii sensus; tantum indicat 'fulrnentum' diei neutro genere et 'fulmentas'
ferninino.
200 [HJ PARTHI QVO PLVS BIBERINT 3921
De Parthis vetere prouerbio dictum est quo plus biberint, eo plus sitire. Habet hoc
temulentia vt, posteaquam obsurduit palatum, magis ac magis cupiant haurire.
Apte dicetur in auaros aut studiosos; crescit enim discendi cupido cum
eruditione·1
LB n68 [HJ SCRAPTAE 3922
206 Scraptae populari conuieio dicebantur mulieres nugaces nulliusque rei, a 'screo',
quod est 'oris purulentiam eiicio cum sonitu'. Vnde 'screa' pro rebus vilissimis
accipiebant. Fortasse quadrabit in anus subinde screantes ac tussientes. Ita Festus.
Nonius autem putat esse conuicium in deformes meretrices, citans hunc Plauti
210 versum ex Vidularia:





'Ex epEAAEWC; EA8d'v, id est ex phelleo venire, dicebantur qui ex humili fortuna aspe-
raque vita ad dignitatem emersissent. Nam Graecis epEAAEUc; dicitur locus aptus
215 pascendis capris, asper, pumicosus ac sterilis. Nam huiusmodi pascuis caprae
delectantur. Aristophanes in Nebulis:
"OTlX'J (.L€'J 01)'.1 1'&C; lXlylXc; EX 1'01) epEAAEWC;,
"Q(j7tEp 0 7tlX1'~P crou, a~ep8EplXV 8V1)(.L(.LEVOC;.
ist huius nominis locus Atticae montanus ac petricosus, cuius meminit et Ste-
220 phanus, nisi quod montem epEAA1XC; vocat, fortassis scriptura mendosa. De his
nonnihil attigimus in prouerbiis Subere leuior et Phellinas.
179 Peristromata H 1: Peristomata MS.
180 tractans H 1: tractante MS.
185 ego H 1: ex ... [?} con: MS.
188 Plaurus H 1: om. MS.
190 Fors H 1: ex Sors corr. MS.
191 In creandis magistratibus H 1: Fors [ex
Sors} domina Campi. In creandis magistratus
MS.
198 sensus H 1: sensu MS.
3918
180 Origen's Stromateis is not extant. Only a
few passages survive in the works of St.
Jerome (now in Migne PG II, 101-108).
Jerome refers to it in e.g. Epist. 84, 7.
184 Plaut. Pseud. 145 f
187 Campania... indulgebat See Adag. 3714
(Campana superbia).
188 Plaut. Pseud. 147.
189 alias Adag. 3273 (Attagenae nouilunium).
3919
192 Cic. Pis. 2, 3; also quoted in Adag. 528
(Haec potior).
3920
196 Non. p. 304 Lindsay (197 Fulmenta: Ful-
mentum v.I.). Varro, Men. 586 Bueche1er.
Presumably the proverb "Fulmenta lectum
scandunt" (The props climb the bed) was
used of incongruous things or actions. Com-
pare "One shouldn't put the cart before the
horse" and "Man muss nicht Stiihle auf die
Banke setzen" (quoted by Ono, 729).
205 Scraptae H 1 MS [sed Scramptae scripsit
Erasmus in indice, f II71.
207 quod ... sonim H 1: add. MS; vilissimis H
1: ex villssimis con: MS.
208 accipiebant H I: accipiebant, autor est Sex-
tus pompeius festus MS.
208-2II Ita... sordidae H I: om. MS.
213 ex HI: eMS; fortuna H I: add. MS.
220-221 De... Phellinas H I: om. MS.
3921 Otto 1351.
201 After Plin. Nat. XI~ 148 "quanto plus
biberint, tanto magis sitire Parthos."
3922
206-208 Scraptae... accipiebant After Fest. p.
448 Lindsay. The definition quod est ...
sonitu has been added by Er.
209 Non. p. 248 Lindsay "'Scraptas, scrupedas,
strictivellas' ... Plautus Nervularia (cf Gell.
Ill, 3, 6, aulularia codd.): 'scrattae, scru-
pedae, strictivillae sordidae'." The Milan
1500 edition reads "in vidularia", "scraptae"
and "strictiue1ae". See Plaut. fr. 97 Lindsay.
392 3
213 After Aristoph. Nub. 72.
214-219 Graecis ... petricosus Suid. ~€AAirt. 189.
216 Aristoph. Nub. 72 f, quoted by Suid. loco
cit.
219-220 Steph. Byz. <D€AA€UC; (<D€AA€UC; Xylan-
der: <D€AAcXC; vulg.).
221 prouerbiis etc. Adag. 1307 (Subere leuior)
and 3565 (<D€AA~'Jrt.C;).
[HJ IN FORO VERITAS 3924
'E'J &yop~ &Y;EUaE'r-V, id est In foro abstinendum a mendacio. Lex erat apud Athe-
nienses vt in foro rerum venalium vanitas omnis abesset. Theophrastus in libris
225 De legibus ostendit agoranomis duo praecipue curanda: vt omnia in foro com-
posite citraque tumultum agantur, deinde, vt abstineant a mendaciis non ven-
dentes modo, verum etiam ementes. Hinc est quod apud Laertium Anacharsis ait
se mirari quod Athenienses lege prohiberent in foro mendacium, quum nusquam
frequentius aut impudentius mentirentur.
230 [HJ OCVLVM EXCLVDERE
Hac figura vulgus adimit omnem spem petenti, vt dicat: 'Si hoc impetraris, ocu-
lum mihi excludito' aut 'dentem extundito.' Senex in Pseudolo Plautina: Exclu-
dite hercule oculum, si dedero. Sensit quiduis potius futurum quam vt seruo daret
argentum pro arnica filii. Itidem Phormia Terentianus:
235 1-Iel oculum excludito: est vbi vlciscar locus.
[HJ AVT TERRA AYr MAR! 3926
Plautus in Pseudolo aut terra aut mari dixit pro 'quacunque ratione'. Sumptum
est ab historicis, qui referunt res terra marique gestas et gentes terra marique
expugnatas. Cicero Pro Cluentio: Cuius tantae res gestae terra marique extiterunt.
240 Item Pro lege Manilia: Quantas ille res domi militiaeque, terra marique quanta
feliciter gesserit. Rursus in eadem: Vt aliquando vere videremur omnibus gentibus ac
nationibus terra marique imperare. Item In Verrem libro ii.: Quam multae mihi a
verre insidiae terra marique factae sint. Ad Atticum libro vii.: Qua aut terra aut
mari persequar eum qui vbi sit nescio? Demosthenes in clausula orationis Pro Cte-
245 siphonte: E~ 8' &p~ ~XOU(H-V ou-rwc; &'JLa.-rWC;, -rou-rouc; [lE'J rxu-rouc; x~8' ErxU-rOUC; s~~­
AELC; x~t 1tPO~AELC; S'J Y7l xrxt e~Aa.crcr71 1tOL~cr~-rE, id est Quod si vsque adeo sunt insa-
nabiles, istos quidem per se solos exitio pernicieque dignos terra marique reddite.
Plauti verba sunt haec:
Ego in hoc triduo
250 Aut terra aut mari alicunde euoluam id argentum tibi.
M. Tullius libro De finibus v. addit tertium: Vna pars est disserendi, altera viuendi,
tertia natura sic ab his inuestigata est vt nulla pars coelo, mari, terra, vt poetice
loquar, praetermissa sit. Addit 'poetice', quod poetae tria tantum elementa refe-
rant, vt Ouidius:
255 Ante mare et terras et, quod tegit omnia, coelum.
Terentius: 0 coelum, 0 terra, 0 maria Neptuni! Plautus in Amphitryone:







Quibus ius ferendi suffragia adimebatur et ex albo iudieum submouebantur olim
dicebantur EXCPUAAOCPOpE:~I(Je(X~, quemadmodum exauctorari dicebantur milites
quibus ius pugnandi adimebatur. Olim non calculis, sed foliis ferebantur suffra-
gia; quasi dicas a foliis ferendis excludi.
[H] LACVNAM EXPLERE
Lacunam explere pro 'sarcire damnum' non sine prouerbii specie dixit Cicero
265 actione in Verrem quarta: Censores fecerunt idem quod in nostra republica solent ii
qui per largitionem magistratus adepti sunt: dederunt operam vt ita potestatem gere-
rent vt illam lacunam rei familiaris explerent. Detrimentum facultatum appellat
225 agoranomis H I: Agoronomis MS.
233 hercule H I: hercle MS.
239-243 Cicero ... sint H I: add. MS.
240 ille MS: illae H I; quanta H I: quantaque
MS.
243-244 Ad Atticum... nescio H I: om. MS.
244-247 Demosthenes ... reddite HI: add. MS
!f 551.
248 Plauti ... haec H I: Hec [sed del.] plauti
3924
223 Harpocrat. Xot't",x 't'~v &yop,xv &~e:uSe:~v. See
also Suid. xot't",x 't"~v etc. 820.
224 Thphr., fr. 98 Wimmer, quoted by Harpo-
crat. and Suid. loco cit.
227 Diog. Laert. 1, 104. See Er. Apophth. VII,
Anacharsis 9, LB IV; 329 F-330 A ''Aiebat se
mirari qui fieret vt Athenienses, qui pro-
hiberent mentiri, tamen in cauponum taber-
nis palam mentirentur. Qui vendunt merces
emuntque, lucri causa fallunt quemcumque
possunt, quasi quod priuatim esset turpe fiat
honestum, si publice facias in foro. At in
contractibus maxime fugiendum erat men-
dacium. Sed turn maxime mentiuntur
homines, quum maxime negant se mentiri.
Apud Athenienses lex erat quae iubebat EV
&yop~ &~e:u3e:Lv."
392 5 Ono 1264, 3.
231-232 Hac... extundito The expression ocu-
lum mihi excludito is taken from Plautus
(Pseud. 510). The combination dentem extun-
dere, by contrast, is not attested in ancient
literature. Perhaps Er. has a vernacular
expression in mind.
232 Plaut. Pseud. 510 (Excludito mi [mihi ed.
verba sum hec MS.
251-257 M. Tullius ... consequi H I: om. MS.
259 et ... submouebantur H I: add. MS.
262 quasi ... excludi H I: om. MS.
265 actione H I MS [supra actione add. lib).
265 idem H I: iidem MS.
267-272 Detrimemum ... expletur H I: om.
MS.
Mediol. 1500] hercle).
234 Ter. Phorm. 989 (235 exclude: est ubi vos
ulciscar probe).
3926 Ono 1762.
237 Plaut. Pseud. 317.
239 Cic. Man. (not eluent.) 23, 68.
240 Man. 16, 48 (militiae: militiaeque v.l.;
quantaque).
241 Man. 19, 56.
242 ~rr. I, 2,3 (cum; 243 C. Verre).
243 Att. VII, 22, 2.
244 Demosth. 18, 324 (245 &V~r:X't"(0C;: oihwc;
&v~r:X't"w~ vulg.; 246 8otAr:X't"'t"fl).
248 Plaut. Pseud. 316 (
251 Cic. Fin. V; 4, 9 (pars est naturae, dis-
serendi altera; 252 iis: his v.l.).
254 Qv. Met. I, 5.
256 Ter. Ad. 790.
Plaut. Amph. 1055.
392 7
259-260 Quibus... &X'PUAA0'POPEL0'8ot~ Harpo-
crat. and Suid. EX'PUAA0'POP1JO'ot~ 722. Cf.
schol. on Aeschin. I, Ill.
3928 Largely taken from Brassicanus,
Prov. 64 (Lacuna).
264 Cic. ~rr. 2, 11, 55, 138.
ADAGIA 3929-3933
'lacunam'. Idem in Epistolis ad Atticum: Vide ne qua lacuna sit in auro, hoc est:
ne quid desit. A. Gellius Noctium Atticarum libro primo, capite tertio famae
270 lacunam dixit pro 'macula': Minimaque illa labes et quasi lacuna famae imminen-
tis partarum amico vtilitatum ratione soluitur. Quin et in libris 'mendum' dicitur
quod deprauatum est, 'lacuna' vbi deest aliquid; illud eluitur, haec expletur.
[H] NVLLAM CORPORIS PARTEM 3929
Aeschines De perperam obita legatione: ~o os ouos'J &7tprxXTO'J *-xw'J 1..U£POC; TOU
275 crW~rxTOC;, OUO' 06E'J T~'J ~W'J~'J 7tPO'tETrx~, we; W'J J\p~crTdO'fJe; TOUC; ~6poU(; T&~rxC; TOre;
"EA)':YJcr~'J, 0 o(xrxwe; E7t~xrxAoU~E'JOC;, OUcrXEprx('JE~ xrxt XrxTrx1tTUE~ owpooox(rxc;, id est
At is qui nullam corporis partem habet ociosam, ne eam quidem qua vocem promit,
perinde ac si esset Aristides, qui vectigalia praescripsit Graecis et iusti cognomen
meruit, indignatur ac despuit munerum acceptionem. Dispiciat prudens lector an
280 pro &7tprxXToC; legendum sit &7tprxTOC;, id est cX7tp(rxToC;, vt intelligas illi omnia
membra fuisse venalia, etiam os et vocem. Tametsi diei potest &7tprxXTOC; qui nihil
exigit, vt intelligas: non manibus tantum, sed toto corpore rapacem.
[H] PVRVS pvrvs 3930
Plautus in Pseudolo purum putum dixit pro 'prorsus ac vere':
285 Purus putus est ipsus, noui, herus Polymachaeroplacides,
quasi dicas: Ipsissimus est. Color sermonis resedit ex antiquitate: putum enim illi
dicebant 'purgatum', vnde et vites putare dicunt et reiectamenta nucum aut simi-
lium rerum dicuntur putamina. Prouerbium ortum videtur ex aurificum officinis,
qui ea forma di~ebant purum putum quemadmodum qua iureconsulti dicunt
290 sarta tecta.
[11] MEIS AVSPICIIS 3931
Meis auspiciis pro 'mea arbitrio meisque praesidiis' dixit Maro Aeneidos iiii.:
Quod si fata meis paterentur ducere vitam
Auspiciis et sponte mea componere curas.
295 Translatum ab imperatoribus Romanis, quibus mos erat non committere prae-
lium nisi consultis auspiciis. Eius autem auspiciis res geri dicebatur penes quem
summa rei gerendae potestas erat. Huic simillimum est quod alibi retulimus: mea
Marte. Tullius In Verrem libro v.: Praesertim quum vos vestro Marte his rebus
omnibus abundetis. Nostro Marte fit quod fit nullis auxiliis aliunde ascitis.
ADAGIA IV.x.29-33
300 [HJ VESTIGIIS INHAERERE 3932
Qui imitatur exempla progenitorum maiorum vestigiis inhaerere dicitur. M. Tul-
lius Pro :P. Sestio: Quem in maiorum suorum vestigiis stare oportebat. Translatum a
viatoribus qui obseruant vestigia praecedentium, ne quid aberrent. Similiter qui
degenerant a progenitorum aut praeceptorum exemplis ab illorum vestigiis dicun-
305 tur recedere, et alienis vestigiis ingredi qui nihil ex se gignunt noui, sed aliorum
inuentis inhaerent.
[HJ DVLCE ET AMARVM 3933
Plautus in Pseudolo non sine prouerbii specie dixit dulce et amarum pro 'laetis ac
tristibus'. Amans adolescens de epistola amicae: Dulce amarumque vna nunc I
LB II70 misces mihi. Idem in eadem fabula:
3II Dulcia atque amara apud te sum eloquutus omnia:
Scis amorem, scis laborem, scis egestatem meam.
Idem in Truculento:
Nunc postquam scio
315 Dulce atque amarum quid sit de pecunia.
279-282 Dispiciat ... exigit H I: add. MS.
282 vt ... rapacem H I: om. MS.
284 Pseudolo H I: ex poenulo eorr. MS.
286-290 quasi ... tecta H I: om. MS.
293 si H I: om. MS.
295 Translatum HI: hanc [sed del.] Translatum
268 Aft. XII, 6, 1 (vide, quaeso, <et> ne quae
[ne qua v.l.]).
269 Cell. I, 3, 23 (270-271 munimentis; utili-
tatium: utilitatum v.l.; solidatur: ratione soli-
datur v.l.).
271 mendum' See S. Rizzo, 11 lessieo filologieo
degli umanisti, Roma, 1973, pp. 219 f.
392 9
274 Aeschin. 2, 23 (&.1tpC<:'!'ov: &'1tpC<:X'TOV v.l.; 275
J\.p~cr'TdaYje; Scheibe: Ap~cr'TdaYje; (; 'TOUe;
q>6poue; 'T,x~c<:e; 'TOre; "EAAYjcr~v, (; aCxc<:~oe;
zmxC<:AOlJflEVOe; codd. nonnulli).
279-280 Dispieiat ... &1tpC<:'TOe; Er.' emendation
has proved correct.
3930 Otto 1492.
284 Plaut. Pseud. 989 f. (285 Novi. Heus! Poly-
machaeroplagidi nomen est: novi herus poly-
machaeroplacides ed. Mediol. 15°°).
286 Ipsissimus est Plaut. Trin. 988.
286-287 putum... dicunt After Fest. p. 241
MS.
296 geri H I: gerere MS.
297 alibi H I: alibibi MS.
302 Sestio H I: Sextio MS.
302-306 Translatum ... inhaerent H I: om. MS.
310-315 Idem ... pecunia H 1: om. MS.
Lindsay. Cf. Non. p. 39 Lindsay and Gell.
VII,5·
287-288 reieetamenta... putamina After Non.
p. 232 Lindsay. Cf. Moria, ASD IV, 3, p. 190,
1. 189 "( pii) pecunias ceu putamina prorsus
aspernantur. "
290 sarta teeta See Adag. 3437.
3931
292 Verg. Aen. IV, 340 f. (293 Me si).
297 alibi Adag. 519 (Nostfo Mane).
298 Cic. Yerr. 2, Ill, 4, 9.
3932 Inspired by Alciato, who quotes the
phrase in De verb. sign. IV, p. 81.
301-302 Cic. Sest. 3, 7.
304-305 ab illorum etc. Sources not identified.
3933 Otto 1083.
308 Plaut. Pseud. 63.
310 Pseud. 694 f.
313 True. 345 f. (315 ex pecunia).
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[H] HYBERNO PVLVERE, VERNO LVfO
ADAGIA 3934-3938
3934
Festus Pompeius ex antiquo carmine citat, nee asscribit autoris nomen, vnde
intelligitur vulgo deeantari solitum. In eo inducitur pater de agricultura praeci-
piens filio his verbis:
320 Hyberno puluere, verno luto, grandia farra, Camille, metas.
Quibus verbis arbitror significatum far, si seminetur serena hyeme et succedat ver
humidum, eopiosius prouenire.
[H] AI3nNEYE~0AI 3935
Quemadmodum multa prouerbia retulimus e gentium moribus desumpta, ita
32 5 Cd~W'JEUEcr8rl~ olim dieebantur ealumniandi morbo obnoxii, quod is populus hoc
nomine taxatus sit veterum comoediarum salibus, quemadmodum indieat Ste-
phanus Aexoniam esse Magnesiae ciuitatem. Est autem et Al~w'J~, vltima acuta,
populus tribus Cecropidis. Ab vtraque voce deducitur Al~w'JEUC;. Citant testem
Menandrum E'J Krl'J1Jep6p~. Plato in dialogo De fortitudine: QUOE'J EPW 7tpOC;
330 TrlUTa y' ~x.w'J d7tEI'J, ~~ ~E cpi)c; ~c; tXA1J8wC; Al~w'JErl d'Jrlt, id est Nihil ad ista
respondeo, quum quod dieam habeam, ne me merito dieas Aexonensem esse. Marsi-
lius vertit maledieum et ealumniatorem.
[H] GALLAM BIBERE OPORTET
Qui plus satis indulgent ventri gulaeque prouerbiali ioeo iubebantur gallam
335 bibere. Is est fructus sub autumnum adnaseens arboribus, praecipue robori, spe-
cie rotundae nueis. De cuius natura multa prodiderunt Plinius, Dioseorides,
Galenus ac Theophrastus. Vim habet astringendi exiceandique et ob id vtilis ad
multa. Inde illud Lueilianum, quum nepotes ae lurcones iubet gallam bibere et
rugas indueere ventri, sentiens coarctandos esse ventres. Refert Sextus Pompeius
340 Festus. Simile est Horatianum illud, quum scribit ventres nepotum inurendos
candenti lamina.
[H] SONTICA CAVSA 3937
Naeuius poeta citante Festo sontieam eausam appellat admodum grauem in hoc
trochaieo catalectieo:
345 Sontieam esse eausam oportet quamobrem perdas mulierem.
Translatum a Duodeeim tabulis, quae sontieum morbum appellant non vulgarem,




Frequens est apud M. Tullium vt hominem infamem ac scelerosum maculam,
350 labem, sordes, lutum appellet. Pro eo Plautus citante Festo suasum dixit:
Quia tibi suaso infecisti propudiosa pallulam.
'Suasum' Festus putat esse maculam quae fit in veste alba e stillicidio fumoso.
Plautinus trochaicus quadrabit in eos qui famam honestam vel a maioribus
traditam vel benefactis partam aliquo scelere contaminant.
317 citat H I: om. MS.
323 A~~(,)veue(jEliX~ H I: ex A~~~(,)veu(jEliXL corr.
MS.
325 calumniandi H I: calumniando MS.
328 Cecropidis MS I: Cercopidis H; Al~(')VEUC;
H I: iXL~(,)veuc;. A posteriore tamen arbitror
desumptum adagium. quandoquidem
fratrum Belloporum petulantia locum fecit
3934
317 Fest. p. 82 Lindsay.
antiquo carmine See Fragmenta poetarum
Latinorum epicorum et lyricorum, ed. C.
Buechner, Leipzig, 1982, p. 42.
320 Fest. p. 82 (metes).
3935 Largely taken from Brassicanus,
Prov. 12 (Al~(')VEUE(jEliXL).
324 multa... desumpta See e.g. Er.' introduc-
tion to the Adagia, ASD n, I, p. 82, 11. 659 f£
325-331 iXl~(')VEUe:crEliXL ... Aexonensem esse After
Harpocrat. AL~(,)V~(jL\I.
325-327 quod is ... ciuitatem The sentence as a
whole lacks sequence; Er. worked hurriedly.
327-328 Est ... Cecropidis Harpocrat. loco cit.:
AL~(')\I~C; O~fLOC; (()UA~C; -r* KEXp07tLOOC;.
326-328 indicat Stephanus... AL~(')VEUC; Steph.
Byz. Al~wVe:LiX.
329 Menander, fr. 222 Koerte Il, quoted by
Harpocrat. loco cit.
Plato Lach. 197 c, quoted by Harpocrat. loco
cit. (330 Er7t;tJC;: cpijc; Lach. 197 c).
331-332 Marsilius Ficino translates the passage
as follows: "Nihil adversus haec inferam,
etiam siquid valeam, ne me revera calumnia-
torem quendam maledicum esse dicas" (from
the Lugduni 1557 edition, p. 206 a).
aliquot prouerbiis. Et satyri maledici de
genere caprino sunt MS [quandoquidem ...
sunt add.].
330 y' MS: x' H I; e:L7tELV H I: ex e:l7tELV con:
MS; cp"1JC; WC; &A1]ElwC; H I: Er7t"1JC; [sed del.] (()1]C;
wc; (X).1]Elwc; MS.
331 merito H I: add. MS; Marsilius I: Mar-
syliusMSH.
3936
334-335 Qui ... bibere After Fest. p. 85 Lindsay.
There is no evidence, however, that the
phrase was proverbial.
335-336 Is ... nueis After Diose. I, 107.
336-337 PHn. Nat. XXI\!, 9 £; XVI, 26 £
Diose. I, 107. Gal. De simpl. medic. temper. ae
facult. VII, 22, Kiihn XII, p. 24. Thphr. Hist.
plant. I, 2, I; Ill, 7, 4-5 and 8, 6.
337-338 vtm... multa Probably after Diose. 1,
107.
338 Lucil., fr. 506-507 Krenkel, quoted by Fest.
p. 85 Cac rugas conducere).
340 Hor. Epist. I, 15, 36 £ (ut ventres lamna
candente nepotum I diceret urendos).
3937
343 Naevius, p. 230 Marmorale, quoted by
Fest. p. 372 Lindsay (345 opoftet causam).
346-347 Translatum etc. After Fest. loe. cit. See
C.G. Bruns-O. Gradenwitz, Fontes iuris
Romani antiqui, Tiibingen, 1909, I, p. 20.
3938
349-350 maculam ... lutum See Adag. 39II, n.l!.
100-101. - sordes Att. I, 16, II; Pis. 26, 62.
350 Plaut. True. 271, quoted by Fest. p. 392
Lindsay.
352 Fest. loco cit.
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355 [HJ CAPERE CRINES
ADAGIA 3939-3942
3939
Plautus in Mustellaria capere crines dixit pro: arripere occasionem oblatam et
arreptam retinere. Sumptum vel ex illo deo quem Graeci vocant K(X~p6v - nam
eum fingunt fronte capillata, occipitio caluo - vel ex hominum consuetudine, qui
crinibus remorantur quem nolint abire.
360 Si tibi acceptum est fore tibi vnicum~ sempiternum,
Atque ilium amatorem tibi proprium futurum in vita,
Soli gerendum censeo morem et capiendos crines,
Vt fama est, hominis~ exin sole pecuniam inuenire.
[HJ NIHIL EST MISERIVS QVAM ANIMVS CONSCIVS 3940
365 Saepe etiam est olitor valde opportuna loquutus, vt habet prouerbium. Apud Plau-
turn in Mustellaria Tranio seruus nequissimus sententiam profert quouis dignam
theologo:
Nihil est miserius quam animus hominis conscius.
Conuenit cum Hebraeorum dicto Secura mens quasi iuge conuiuium. Item cum
370 illo Conscientia mille testes. Et Horatius felix esse iudicat
Nil conscire sibi~ nulla palleseere culpa.
[HJ CELEISVPELLEX 3941
Vilem et rusticanam suppellectilem Celei fuisse dictam indicat Maro Georgico-
rum libro primo:1
LB Il7! Virgea praeterea Celei vilisque supellex.
376 Item Ouidius libro Fastorum quarto:
Sors sua cuique loco est: qui nunc Cerealis Eleusis
Dicitur, hie Celei rura fUere senis.
llle domum glandes exeussaque mora rubetis
380 Portat et arsuris arida ligna focis.
Filia parua duas redigebat monte capellas
Et tener in cunis filius aeger erat.
Celeus rex erat Eleusine, pater Triptolemi, cui Ceres, quod esset ab illo excepta
hospitio, commonstrauit omnem agriculturae rationem. Verba Plauti sunt haec:
385 Quasi supellex Celionis,. palus palo proximus est.
Mirum est autem a Plauto primam syllabam in 'Celione' produci, quum ab aliis






390 Plautus in Menaechmis videtur ampullaceam vocare mulierem magnifice cultam.
Carmen sic fertur:
Quando te auratam et vestitam bene habet, ampula spem,
Recte perhibent, melius sanam est, mulier, mentem sumere.
~pula spem' certum est deprauatas esse voces. Quidam reponunt ampullosam,
395 verum hanc dictionem trochaici carminis ratio non patitur. i\mpullaceam' et
metro congruit et sensui. Plinius libro xv., capite xv. inter genera pyrorum com-
memorat ampullacea. Qui tamen locus haud scio an mendo vacet. Verba Plinii sic
habent: Ab odore myrrhapia, laurea, nardina, a tempore hordearia, a collo ampul-
lacea et coriolana.
392 ampula H: ampla 1.
3939
356 Plaut. Most. 226. Er.' explanation is incor-
rect (see below). It is inspired by Giambat-
tista Pia's note ad lac., who interprets the
expression as "occupare occasionem, quae
sincipiti et frante capillata fingitur."
357-358 ilio deo ... caluo See Addg. 670 (Nosce
tempus).
358-359 qui crinibus... abire See Addg. 3884
(Capillis trahere).
360 Plaut. Most. 224 ff. (sat acceptum: accep-
tum v.1. et ed. Medial. 1500; victum: unicum
ed. Medial. 1500; 362 capiundas: capiendos
v.l. et ed. Medial. 1500; crinis: crines codd. et
ed. Medial. 1500; 363 homini; solet: sole v.1.
et ed. Medial. 1500). The modern interpreta-
tion of the last lines differs considerably from
that supported by Er. As regards the expres-
sion "capiundas crinis": by these words the
servant urges her mistress, a courtesan, to
'adopt the plaits', that is, to arrange her hair
in tresses, as decent ladies do: in short, to get
married. See J. Collart's commentary (Paris,
1970) ad lac.
3940
365 prouerbium Addg. 501.
365-366 Plaut. Most. 544.
369 Hebraeorum dicto Prv. 15, 5.
370 Conscientia mille testes See Addg. 991.
Hor. Epist. I, I, 61.
3941 Er.' starting-point is Plautus, Men.
404. He has taken the passages of Vergil and
Ovid from Giambattista Pia's note ad loc.,
adopting thereby Pia's erroneous interpreta-
tion.
373 Verg. Georg. I, 165.
376 Ov. Fast. IV: 507 f£ (377 Fors: Sors v.1. et
Pia; quod: qui Pia; Cerialis Eleusin: cerealis
eleusis Pia; 378 hoc: hie Pia).
384 Plaut. Men. 404 (385 pellionis: cellionis ed.
Medial. 1500, celionis Pia).
386-388 Mirum est etc. One may note that Er.'
(and Pia's) reading Celionis in Plautus' line
is corrupt.
3942
390 Plaut. Men. 801. Er.' suggestion to read
ampullaceam (instead of the corrupt "ampula
spem", ed. MediaL 15°°) is unacceptable in
the light of Mss. evidence.
392 Men. 801 £ (ancillas, penum: ampula spem
ed. Medial. 1500; 393 praehibet: perhibent v.l.
et ed. MediaL 1500).
394 Quiddm reponunt ampullosam It IS
Giambattista Pia who defends the reading
"ampulosam": "in priscis exemplaribus lectio
adhuc remanet incorrupta. Est enim ibi
scriptum 'ampulosam' pro eo quod est 'tumi-
dam', 'ventosam'." For his Plautus commen-
tary see ASD Il, 6, p. 367, n.lL 429-430.
395-397 'Ampullaceam'... ampullacea Er. owes
this suggestion to Pio, who refers to the same
passage in Pliny.
396 Plin. Nat. XV; 55.
397 Plin. lac. cil. (398 myrapia; nardina, tem-
pore hordearia; colla: a collo v.l.).
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400 [H] CYATHO NON EMAM
ADAGIA 3943-3949
3943
Non absque specie prouerbii miles apud Plautum in Poenulo dixit:
Proh nebulae, cuius ego cyatho septem noctes non emam.
Loquitur de muliere fastidiosa, sed non perinde formosa, et 'cyathum' dixit pro
'minimo precio' miles, cui res erat cum cyathis. Cyathus minimum erat poculum,
405 crater amplius.
[H] REXSVM 3944
Quemadmodum olim insignem felicitatem significantes dicebant: Deus sum aut:
In coelo sum, ita Plautus in Poenulo dicit:
Rex sum, si ego illum hodie ad me hominem allexero.
410 Verba sunt Lyci lenonis sperantis se diuitem fore, si quendam bene nummatum
ad se pertraxisset.
[H] CRIBRO CREBRIVS 3945
Scite dictum est Plauto nee sine prouerbii schemate cribro crebrius pro eo quod
erat 'plurimis locis' ac 'passim':
415 Villam integundam intelligo totam mihi,
Nam nunc pellucet ea quam cribrum crebrius.
Vulgus de futili ac loquaci dicit: Tam solidus est quam cribrum.
[H]
Plautus in Rudentibus:
ET OPERAM ET RETIAM PERDERE 3946
420 lam nunc et operam ludos facit et retiam.
Id quidem citra tropum dictum est a sene, qui Grippum seruum piscatum mise-
rat, quum esset noctu orta tempestas grauissima. Venustius erit, si tropo adhibito
dicatur in captatorem cui non successit aucupium. Porro 'retiam' Plautus antique
dixit pro 'rete'. Affine est illi quod alibi retulimus, Oleum et operam perdidi et
425 Opera et impensa periit.
[H] VIRTVTE DVCE, COMITE FORTVNA 3947
M. Tullius Epistolarum familiarium libro decimo ad Plancum: Omnia summa
consequutus es virtute duce, comite fortuna. Hoc adeo grauiter commodeque dic-
tum est vt a quibusdam publicitus symboli vice sit vsurpatum. Virtus eligit quod
247
430 est optimum. Quod si non succedit, tamen in rebus praeclaris, vt in magnis,
etiam voluisse pulchrum est. Sin succedit, prima laus debetur virtuti tanquam
egregii facinoris duci, proxima fortunae, quae virtuti subseruierit.
[H] CROESI PECVNIAE TERVNCIVM ADDERE
M. Tullius libro De finibus quarto: Itaque in quibus propter earum exiguitatem
435 obseruatio consequitur, saepe accidit vt nihil interesse nostra fateamur, sint ilia necne
LB 1172 sint, I vt in sole, quod a te dicebatur, lucernam adhibere nihil interest, aut teruncium
addere Croesi pecuniae. Teruncii nummi a tribus vnciis dicti vilitas prouerbio
locum fecit. Croesus Lydorum rex inter prodigiose diuites celebratur.
[H] BARBATI 3949
440 Apparet apud Romanos prouerbiali ioco barbatos dici consuesse homines priscis
ac simplicibus moribus rusticanaeque veritatis, quod illis sero receptum sit bar-
barn radere aut tonderi. Siquidem autore Plinio ~ Ticinius Mena primus e Sici-
lia tonsorem induxit anno ab Vrbe condita quadringentesimo quinquagesimo
quarto, quum hactenus fuissent intonsi. M. Tullius libro De finibus quarto: Hoc
441 illis scripsi: illic H 1.
3943
401-404 miles etc. Not a soldier, but Milphio
is speaking; Er. has been misled by the
abbreviation "MIL.". Plaut. Poen. 274
(Quoius ego nebulai: Proh nebulae cuius ego
ed. Mediol. 1500).
3944 Ouo 1533·
407 Deus sum Ter. Hec. 843; Plaut. Cure. 167.
See Adag. 499 (Deum esse, deum facere).
Ouo 51I, 5.




413 Plaut. Rud. IQ2.
415 Rud. IQI £ (416 peducet).
417 Vu{g-us etc. The reference is to the Dutch
expression "Zoo digt als eene zeef"; quoted
from Reyer Gheurtz, Adagia ofte Spreekwoor-
den, p. 35, by Harrebomee, II, p. 495;
Suringar 46.
3946
419 Plaut. Rud. 900 (420 Nam: iam ed.
Mediol. 1500).
424 alibi Adag. 362 (Oleum et operam per-
didi).
3947
427 Cic. Fam. X, 3, 2.
429 quibusdam The reference is to Sebastian
Gryphius, printer at Lyon, who published
and republished the Adagia and other works
of Er. from 1528 onwards. He used "virtvte
dvce I comite fortvna" as his printer's device;
see H.L. and]. Baudrier, Bibliographie lyon-
naise, VIII, Lyon-Paris, 19IQ, pp. 18 and
43-45·
430-431 in magnis . .. est Prop. Il, IQ, 6, quoted
in Adag. 1755 (In magnis et voluisse sat est).
3948 Otto 468.
434 Cic. Fin. I~ 12, 29 (eorum Paulus Manu-
tius: earum codd.; 435 obscuratio; 437
adicere).
437-438 Teruncii... ficit See Adag. 709 (Ne
teruncium quidem insumpsit).
438 Croesus etc. See Adag. 574 (Croeso, Crasso
ditior).
3949
440 Cic. Fin. I~ 23, 62.
442 Plin. Nat. VII, 21I.
444 Cic. Fin. I~ 23, 62 £ (446 crediderint: ere-
diderunt v.l.; etiam [et v.l.] bene valeret,
bene; 447 copiosus; 448 Alcmaeo).
ADAGIA 3950-3954
445 vero te /erre non potuisse, quod antiqui illi quasi barbati, vt nos de nostris solemus
dicere, crediderunt, eius qui honeste viueret, si idem et bene valeret et bene audiret
copiosusque esset, optabiliorem fore vitam melioremque et magis expetendam quam
illius qui aeque vir bonus multis modis esset, vt Ennii Alcmaeon, circumuentus
morbo, exilio atque inopia ~ llli igitur antiqui non tam acute optabiliorem illam
450 vitam putant praestantiorem, beatiorem, Stoici autem et caetera. Eo spectat illud
Iuuenalis: Facile est barbato imponere regi.
[H] VESTIGIVM PONERE 3950
Vestigium ponere pro 'attingere' dixit M. Tullius libro De finibus quinto: Quan-
quam id quidem infinitum est in hac vrbe,o quacunque enim ingredimur, in aliquam
455 historiam vestigium ponimus. Refertur quidclam perquam facetum cuiusdam, Stra-
tonici, ni fallor, qui in oppido quodam summis pedibus ingrediebatur, circum-
spectans interim. Rogantibus quid ageret respondit se timere ne quem calcaret
praeconem, innuens illic esse praeconum immodicam turbam. M. Tullius eius-
dem operis libro quinto: Quid enim? Sapientia pedem vbi poneret non habebat
460 sublatis officiis omnibus. Scio mihi alibi factam mentionem prouerbii Pedem vbi
ponat non habet, verum hic locus tum non occurrebat, indignus qui praetermit-
teretur, eo quod ostendit elegantem vsum huius metaphorae in rebus animi. Sen-
tit enim nullum esse locum sapientiae, si tollatur officiorum delectus.
[H] PRlSCIS CREDENDVM 3951
465 M. Tullius in libello De vniuersitate Credendum inquit nimirum est veteribus et
priscis, vt aiunt, viris, qui se progeniem deorum esse dicebant. Incertum vtrum
Cicero sentiat earn sententiam fuisse vulgo decantatam an notet vocem 'prisci',
qua declaramus homines extremae antiquitatis, quorum origo, quoniam posteris




id est'KrXAA~(j'''t''' s'Joo~ 7tiiacx~', /) "t'rX'J 'Juo'J EI1t' &1tOXA&~CXC;,
'Optime habet, cunctae sunt intus: fertur vt olim
Inclusa sponsa sponsus dixisse.
475 Scholiastes admonet esse prouerbium, e tali casu natum, vt coniicio: sponsus qui-
dam pertesus sponsam exclusit aedibus quumque illa pulsaret fores cupiens
recipi, sponsus respondit: "'Evom 1t~(j'cx~', id est Omnes sunt intus. Forte, quum
sponsa ex more duceretur ad aedes sponsi, ille occlusis foribus ita loquutus est.
Accommodari potest ad vsum magis serium, ve1uti si ambienti in amicorum
480 numerum recipi qui sit indignus amicitia respondeatur: 'I1ii(j'(x~ E\lOm' aut, quod
ADAGIA ry.x.5O-54 249
vero propius est, quum significabimus omnia esse in tuto. Siquidem tX7toXAdw
non solum sonat excludo, verum etiam includo quod semotum in tuto esse volu-
mus, vnde tX7t6XAE~crtJ-a pro custodia. Itaque fieri potest vt sponsus sponsa in tha-
lamum reclusa caeteras submouerit dicens: Omnes intus. Sponso vna sufficit, cae-
485 teras vt superuacaneas exclusit. KA&~ Siculis dicitur clauis; inde tX7tOXA&~W pro
tX7toXAdw.
[H] ESVRIENTI NE OCCVRRAS 3953
LB II73
491
In eodem idyllio prouerbii faciem habet et illud in fine: Gorgo hortans ad redi-
turn, quod maritus esset iracundus, adiicit:
nE~'J{;)'JT[ yE: tJ-YJOE7tOT' €'J8nc;, I id est
Absit vt vnquam occurreris esurienti.
Fames enim exasperat iracundiam. Vnde apud Plautum aliquis iracundius
loquentem rogat quam pridem edisset. Apud eundem est Fames et mora hi/em in
narem conciunt.
495 [HJ OPVSAD OPVS 3954
Addam et illud ex eodem: €PY0'J En' €pycp, quo nullum operae finem significa-
mus. Verba sunt mulieris de marito conquerentis, quod emisset lanam sordidam
ac rudem, in qua plurimum esset operis sibi. Ita Maro de vite colenda: Cui nun-
quam exhausti satis est.
451 Iuv. 4, 103·
3950
453 Cic. Fin. V, 2, 5 (454 aliqua historia: ali-
quam historiam v.I.).
455-458 Refertur ... turbam Athen. VIII, 349 b.
Er. recounts the same anecdote more fully in
Apophth. VI, Stratonicus 40, LB IV, 3Il C.
458 Cic. Fin. IV (!), 25, 69 (459 Quod enim
sapientia).
460 alibi Adag. 407 (Pedem vbi ponat non
habet).
3951
465 Cic. Tim. Il, 38.
466-469 Incertum ete. It is not clear indeed
what vt aiunt refers to. A comparison with
Cicero's source, namely Plato Tim. 40 d
IIE:LcrTeov SE TOre; dp'Y)x6mv E:!J.1t'pocr8E:v, does
not help to decide the matter.
3952
471 Theoce. 15, 77 (472 &1t'OXA~~tXe;).
475 Schol. ad lac., p. 312 Wendel.
483 cX1t'6XAE:La!J.tX pro custodia Hesych. cX1t'6-
XAE:Lcr!J.tX 6387 Latte: epUA(XX~.
485 KAci~... clauis Theoce. 15, 33 and the
scholium ad lac.
cX7toXAci~w Theocritus uses this verb in 15, 43.
3953
488 Theoce. 15, 148.
490 Theocr. 15, 148 (7tE:LV,xVTL SE; !J.'Y)SE 7toTev67JC;
Casaubon: !J.'Y)SE7tOT E:v87Je; v.I.; 7tE:LVaVTL yE:
!J.'Y)Se: 7tOT E:Ve'Y)c; ed. 1516).
492 Plaut. Stich. 318.
493-494 Fames etc. Er. quotes by heart from a
humanist supplement to the Amphitruo. See
Adag. 1760 (Fames et mora bilem in nasum
conciunt), ASD II, 4, p. 186, 11. 807 £ and
the note.
3954
496 Theocr. 15, 20.
498 Verg. Georg. Il, 398.
500 [H] TREDECIM CVBITORVM
ADAGIA 3955-3959
3955
Homines insigniter procero corpore et hisce temporibus populari ioco taxantur vt
ignaui et inutiles, quod vt alia pleraque manasse videtur ab antiquitate. Sic enim
in eodem carmine Praxinoa de marito loquitur: &v~p "rp~crxiX~aEXcX.7t'Y)XU~, id est vir
tredecim cubitorum, hyperbolicos significans 'enormiter procerum', quum esset
505 tarn insulsus vt e mercatu pro nitro salem auulerit. De caliga Maximini nobis
alias dictum est. Prisei praelongos homines ridiculi gratia longuriones appellabant.
Varro in Tripalo apud Nonium: Ego nihil narro: adeo haec ita curat qui ante me
est nescio qui 10ngurio.
[H] VOLAM PEDIS OSTENDERE
510 To xoThov "rOU 7tOaO~ aE~~(x~, id est cauum siue volam pedis ostendere, dicuntur qui
in bello fugiunt, quod apud historicos frequentissime dicitur vertere terga. Prouer-
bium refertur ab Hesychio. Dieitur et hodie vulgo in fugaces calcaneum ostendere.
[H] FACTVM TRANSACTVM 3957
Apud iurisprudentes solennia sunt haec: factum transactum, quoties sentiunt nihil
515 praetermissum quod ad negoeii tractationem pertinet. M. Tullius In Catilinam
inuectiua tertia: Atque illud quodfaciendum primum fuit factum atque transactum
est. Est alicubi et apud Terentium aliosque complures melioris notae scriptores.
[H] MAEANDRI
Quum res agitur non simpliciter, sed vafris et obliquis consiliis, maeandros diei-
520 mus. Metaphora sumpta a fluuio Maeandro, qui sinuosus ac flexuosus labitur,
vnde et nomen habere videtur, quasi oberret quaerens hominum consortia. M.
Tullius In Pisonem: Quos tu maeandros, dum omnes solitudines persequeris, quae
diuerticula flexionesque quaesisti? Vtitur et Prudentius in hymno quod alibi nobis
citatum est in prouerbio Labyrintho. Fluuius est Lydiam flexuosis recursibus per-
525 fundens, de quo Plinius libro v, capite xxix.: Maeander, ortus e lacu in monte
Aulocrene plurimisque ajfusus oppidis et repletus fluminibus crebris, ita sinuosus flexi-
bus vt saepe credatur reuerti, Apamenam primum peruagatur regionem, mox Eume-
neticam ac dein Bargylioticos campos, postremo Cariam, placidus omneisque eos agros
fertilissimo rigans limo, ad decimum a Mileto stadium lenis illabitur mari. Est et
530 picturae genus maeander, in morem labyrinthorum flexuosis ambagibus
implexum, quod oris chlamydum addi solet. Vnde Maro Aeneidos libro quinto:
Victori chlamydem auratam, quam plurima circum
Purpura maeandro duplici Meliboea cucurrit.
ADAGIA rV:x.55-59
[HJ MASCVLVM 3959
535 Masculus apud veteres non semper significat sexum, sed interdum quicquid vege-
turn, solidum ac robustum est masculum dicitur. Exemplum Nonius Marcellus
citat ex Varronis fabula cui titulus "Ovo~ A6prl~: Vincor non esse masculum ad rem.
Grammatici putant ab Horatio marem vitellum dictum 'solidum ac firmum'. De
ouis oblongis ita loquitur in Sermonibus:
540 Namque marem cohibent callosa vitellum.
Virgilius quoque mascula tura dicit alba et meliora.
Lepidius erit, si ad incorporea transferatur, veluti quum excelsum fortemque
animum masculum appellamus.
3955
501-502 Homines... inutiles The reference is to
the Dutch expression "een elfrib" (a fellow
with eleven ribs); Sartorius, Adag. 3060,
quoted by Suringar 226. See also Woorden-
boek der Nederfandsche taal, Ill, 3, 4072. For
the proverbial stupidity of tall men see Adag.
2358 (Amens longus).
503 Theocr. 15, 17 (TP~(jX(lLOe:X&:TIIXXUC; Brunck:
TP~(jXIXLOe:X&:TI1)XUC; codd.).
506 alias Adag. 21 (Caliga Maximini).
507 Varro, Men. 562 Buecheler, quoted by
Non. p. 191 Lindsay "Varro Triphallo ... :
'Ego nihil Varro video (Lambecius: ideo
codd.): ita hic obscurat (Lambeeius: curat
codd.) qui ante me est, neseio qui longurio.'"
3956
510 Hesych. XOLAOV TOU TIOOOC; Oe:~~IXL 3240 Laue:
ETIl TWV de; cpuy~v 't'pE:rrOfl€vwv.
511 vertere terga E.g. Caes. Gall I, 53, I; IV, 37,
4; VII, 88, 3; Liv. I, 14, 10; 27, 10; VI, 13, 3;
XXII, 47, 3; Curt. I\!, 16, 6; IX, 8, 19.
512 Hesych. loco cit.
hodie The reference is to the Dutch expres-
sion "sijn hielen laten sien" (to show one's
heels); Sartorius, Adag. 3061, quoted by
Suringar 241.
3957 Taken from Alciato, De verb. sign.
I\!, p. 80. Ouo 629.
515 Cic. Catil 3, 6, 15·
517 Ter. Andr. 248.
3958 Ouo 1005 and Nachtriige zu Otto,
p.25·
519 maeandros Cic. Pis. 22, 53.
520 Metaphora... Maeandro See Adag. 1951
(Labyrinthus), ASD 11, 4, p. 310, 1. 645 and
the note.
520 sinuosus ac flexuosus Perhaps after Serv.
Comm. Aen. \!, 251 "Maeandro duplici flexu-
oso. Et dicit: erat in chlamyde flexuosa ... in
modum Maeandri ... qui sinuosissimus est."
521 quasi... consortia According to Er. the
name MIXLIXVOpOe; derives from fllXlofllXL
(search, pursue) and &VSplXe;.
522 Cic. Pis. 22, 53.
523 Prud. Cath. 6, 141 fE, quoted in Adag. 1951.
525 PHn. Nat. \!, 113 (526 adfusus; 528 deinde:
dein v.I.; Hyrgaleticos: bargyleticos v.l.).
529-531 Est et... solet After Non. p. 203 Lindsay
"Maeander est picturae genus, adsimili opere
labyrinthorum, claviculis inligatum." flexuo-
sis ambagibus implexum is an addition by Er.
- so/et For this use of the present, where one
would expect the past tense, see Adag. 3653,
p. 99, n.l. 565.
531 Verg. Aen. \!, 250 f., also quoted by Non. p.
204.
3959
536 Non. p. 205 Lindsay.
537 Varro, Men. 367 Cebe IX.
538 Grammatici Acron on Hor. Serm. Il, 4, 14.
539 Hor. Serm. 11, 4, 14·
541 Verg. Eel. 8, 66.
[H] INTRA LABIA RISIT




K(X~ fL' &TP~fL(XC; d7tE (JEcr(Xp~C;
"OfLfL(xT~ fLE~aiow\lT~, yfAwC; az o[ dXETO XdAEUC;,
Et me est affatus diducto leniter ore,
Arridenti oculo, risus vero labium intra
Haesit.
id est
Homerus risum Sardonium dixit amarulentum. Hic describit risum modestum et
amicum, qui, si erumpat, cachinus fit indecorus.
[H] PINGVI MENSVRA
id est
555 IHov~ fL€TPcp, id est pingui mensura dixit in eodem carmine pro eo quod erat 'affa-
tim et largiter':
M&A(X y&p (JCfn(J~ 7ttO\l~ fLZTPcp
1\ a(XtfLw\l dJxpdlo\l &\lE7tA~PW(JEV &AW&V,
Illis fortunante deo bona copia frugum
Arearum campos mensura impleuit opima.
Simillimum est illi quod ante diximus, Plena manu et Ambabus manibus.
[H] FATO METELLI
Asconius Pedianus in oratione Pro Milone refert Neuii poetae senarium iactatum
in familiam Metellorum, quod consules designarentur arbitrio Fortunae, quae
565 campi domina dicitur, verius quam suis meritis:
Fato Metelli Romae fiunt consules.
Ad id turn Metellus consul iratus respondit senario hypercatalectico, quem ait et
Saturnium appellari:
Dabunt malum Metelli Naeuio poetae.
570 Ad id tecte allusit M. Tullius, quum ait: re non fato, vt caeteros ex nostra familia.
Dictum facete et contumeliose in Metellos torqueri poterit in eos qui praeter
meritum suum ad opes ac dignitates prouehuntur.
[HJ
Theocritus in Hodoeporis:
NON HABET CVI INDORMIAT
575 id est
ADAGIA IV:x.6o-64
Eumarae siquidem domino nee vel/us erat cui
Indormiret.
253
Hoc colore Lacon pastor designat extremam caprarii cuiusdam inopiam, cui nec
pellis esset hircina in qua somnum caperet. Solent enim veteres in animantium
580 tergoribus et discumbere et dormire. Apud Homerum proei in bubulis tergoribus
agitant conuiuia. Et hodie dicimus: Non habet lectum aut Non habet stramenta
quibus indormiat.
[H] ASINVS ASINO ET SVS SVI PVLCHER
"OVOC; QVcp X&AA~O'TOV, id est Asinus asino pulcherrimus, simile simili placet. Alci-
585 mus apud Diogenem Laertium inter multa quae collegit ex Platonis philosophi et
Epicharmi comici scriptis, quibus persuadere conatur philosophum a comicis
multa fuisse suffuratum, et hos fert senarios:
8rxU[.LrxO'TOV OUOEV EcrT( [.LE TrxUf:} , OUTlil A€YE~V
Krxt &VO&VE~V IXUTO~cr~v rxUTOUC; XlXt OOXE~V
590 KrxAWC; 7tE~UX€VIX~' xrxt yap ~ xuwv xuv(
K&AA~aTOV d[.LEV ~1X(VE1'IX~ xrxt ~OUC; ~ot,
"OVOC; 1" QVcp X&AA~O'1'OV, Gc; OE 1'<{) au(, id est
Res mira non estJ ista si sic proloquor
Ipsique nobis si placemus inuicem
595 Pulchreque nati si videmur, nam et cani
Pulcherrimus canis videtur, bos bouiJ
Asinus asello pulcher est et sus sui.
3960
545 alias Adag. 2401 (Risus Sardonius).
Theocr. 7, 19 f.
552 Horn. Od. XX, 301 f.; see Adag. 2401, ASD
Il, 5, p. 292, 11. 95-106.
3961
555 Theocr. 7, 33·
559 deo One would expect the form 'dea', since
the goddess Demeter is meant.
561 ante Adag. IOI6 (Plena manu) and 816
(Ambabus manibus haurire).
3962
563 Ps. Ascon. on Cic. ¥err. (!) I, 10, 29 Stangl,
p. 215. Naevius, p. 254 Marmorale.
564-565 Fortunae... dicitur See Adag. 3919
(Fors domina campi).
566-570 Fato ... familia After Ps. Ascon. loe.
cit. (570 vestra).
3963
574 Theocr. 5, 10 (575 3EO"rc6Tq:; EVEu3E~v).
579 Solent For this use of the present instead of
the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l. 565.
580 Horn. Od. Ill, 38.
581-582 Et hodie etc. Er. refers to vernacular
expressions. Not attested in Dutch and Ger-
man dictionaries. Cf. Suringar 147.
3964
584 Diog. Laert. Ill, 16.
simile simili placet See Adag. 121 (Simile gau-
det simili).
584-585 Alcimus, fr. 6 FGrHist III B, p. 573,
quoted by Diog. Laert. Ill, 16.
587 hos senarios Epicharmus, fr. 173 Kaibel, pp.
123 f., quoted by Diog. Laert. Ill, 16 (588
0:[lE:: EO"TL [lE: ed. prine., Basileae 1533; 590
rcEcpUXELV Ahrens: rcEcpuxsvaL codd.; 0: xuwv;
592 a' OVC}l; as 61]v uO. Er. has used the same
passage in Adag. 121, ASD Il, I, p. 240, 11.
660 ff.
254
Conueniet, vbi inter inhonestos similitudo morum et instituti conciliat beneuo-
lentiam, veluti quum miles placet militi, aleator aleatori, potator potatori,
600 sophista sophistae.
Mirum est ab Epicharmo praeteritam simiam, quum nullum animal sibi pla-
ceat impensius.
[HJ PEDICVLr PlATONIS
O[ IIA&."t'cuvo~ ep6€Ip€~, id est Platonis pediculi, in prouerbium abierunt, vt refe-
605 rente Laenio in vita huius philosophi testatur Myronianus in opere cui titulum
fecit De similibus, hinc coniectans hoc morbo periisse Platonem, quod vulgo
pediculi Platonis appellarentur. Graeci <p6€~p[a(nv appellant. Morbus est foedus et
cruciabilis, quo periit et L. Sylla, tametsi de genere mortis variae sunt scriptorum
opiniones.
610 Myronianus nullum indicat vsum prouerbii. Suspicari tamen licet dictum in
sordidos, quod philosophi minimum indulgeant nitoribus externis, dum circa
mentis cultum tod sunt occupati.1
LB II75 [HJ VATES SECVM AVFERAT OMEN
id est
In eos qui nobis dira minitantur aut acerba praenuntiant conueniet illud Theo-
615 criticum in Bucoliastis:
Au"t'tlp 0 !-l&.v"t'~~ 0 T~A€fLOC; EX6p' &yoP€UcuV
'EX6poc epEPO~ no"t''t'' oIxov, oncuc; 't'€XE€Cl'CH CPUA&.~7l,
Telemus at vates, mihi qui canit omnia dira,
Dira domum referat, quo natis ilia reseruet.
620 Iurarat Cyclops per vnicum oculum suum, qui videret omnia semperque visurus
esset. At Telemus vates illi praedixerat fore vt ab Vlysse exocularetur. Hoc omen
Cyclops reiicit in vatem et illius liberos. Ita Vergilius: Quod dii prius omen in
ipsum / Conuertant! et rursus: Dii capiti ipsius generique reseruent! Itidem Home-
rus Iliados ~:
Simile illi Platonico In tuum ipsius caput!
[HJ IN VLTIMAS TERRAS
'En' ECl'Xa't'iX Y1)C;, id est ad extrema terrae, quum locum vehementer semotum
intelligi volumus. Theocritus in Syracusiis:
630 TiXU't" 0 n&.piXpo~ "t'1)VOC;' En' ECl'Xa't'iX y1jc; EAiXW Ev6wv
'IA€6v, oux or:x.1JCl'~V, id est
ADAGIA IY:x.65-68 255
Hue veniens meus dIe insulsus ad vltima terrae
Antrum, non aedes, posuit.
Vxor incusat maritum quod in loco nimium semoto domicilium sibi pararit et
635 cauum verius quam domicilium. Est frequens apud Ciceronem in vltimas terras,
velut actione in Verrem sexta: Quem ad modum aecepturas hoc nationes eaeteras,
quem ad modum huius tui facti famam in regna aliorum atque in vltimas terras
peruenturam putasti? Idem Pro :P. Sylla: lam vero illud quam incredibile,. quam
absurdum, qui Romae eaedem faeere, qui hane vrbem inflammare vellet, eum fami-
640 liarissimum suum dimittere ab se, emandare in vltimas terras? Item Philippica xiii.:
Saxam vero Decidium praeterire qui possum, hominem deductum ex vltimis genti-
bus? Rursus ad :P. Lentulum Epistolarum familiarium libro prima: Reeordare
enim quibus ex vltimis terris miseris nee hoc pertimueris. Idem libro xv. ad M. Mar-
cellum: Nos quidem longinqui et a teipso missi in vltimas gentes. Apud diuum
645 Hieronymum frequens est Monstrum in vltimas terras deportandum. Plautus in
Mustellaria:
Sed etiam in terras sofas orasque vltimas
Sum eireumueetus.
[H] TALIA GIGNIT BELLVM
650 Senarium hunc M. Tullius Epistolarum ad Qu. fratrem libro ii. ceu vulgo iacta-
turn adducit:
603-612 Pediculi... occupati H I: Pediculi Pla-
tonis. Mironianus in similibus apud Dio-
genem Laertium meminit prouerbii de pedi-
598-600 Conueniet... sophistae See also Adag.
115 (Suum cuique pulchrum), 120 (Aequalis
aequalem delectat) and 162 (Cascus cascam
ducit).
3965
604 Diog. Laert. Ill, 40.
605 Myronianus, fr. 2 FHG IV; p. 454, quoted
by Diog. Laert. Ill, 40.
607 Graeci cp6e:LplIXO'L\I appellant Plut. SuI. 36, 6.
607-608 Morbus... Sylla Plut. SuI. 36, 3-4.
608-609 de genere... opiniones Cic. Fam. XV;
17, 2 "alii a latronibus, alii cruditate dice-
bant."
610 Myronianus See Diog. Laert. loco cit.
3966
614-617 Theocr. 6, 23 £. (616 ex6p'; 617 7to"d;
<:puAacrO'oL: cpuAIX~ii v.I., cpuAa~"1J ed. 1516).
620-621 Iurarat esset Theocr. 6, 22-23.
621-622 YeIemus liberos After the scholia ad
loc., p. 197 Wendel.
culis Platonis, quasi hoc morbi genere sit
extinctus. Tantum ille, nee arnplius quicquam
addit de origine vsuque prouerbii F G f3JI9J.
622 Verg. Aen. II, 190 £. and VIII, 484 (623 Di).
623-625 Horn. Il. IV; 162.
626 Plato Euthyd. 283 e, quoted in Adag. 3;88
(In tuum ipsius caput).
3967
628 Theocr. 15, 8 (630 TlXu6'; yiic;).
636 Cic. verr. 2, IV, 30, 68 (hoc accepturas
nationes exteras).
638 Sui. 20, 57 (640 et amandare [mandare
v.l.] ).
640 Phil. 13, 13, 27.
642 Fam. 1,9,19 (643 quibus laudationem ex).
643 Fam. XV; 9, 1.
645 Hier. Contra Vigilantium 8, Migne PL 23,
347 "0 portentum in terras ultimas depor-
tandum!"
Plaut. Most. 995 f.
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650 Senarium hunc Eur. SuppI. II9, quoted by
Cic. Ad Q fr. II, 13, 5.
id estTmexu6' 0 1'A~~(i)V 7t6AE~O~ E~EPYcX~E1'ex~l
Similia bellum calamitosum perficit,
sentiens e dissidiis eorum qui rempublicam administrant multa gigni absurda.
655 Verba Ciceronis sic habent: Summum ocium forense, sed senescentis magis ciuitatis
quam acquiescentis. Sententia autem mea in senatu eiusmodi magis vt alii nobis
assentiantur quam nosmetipsi. 'Tmexu6' (; 1'A~~(i)V 7t6AE~O~ E~EPY&:~E:T(H.'




660 Quae ex animo citraque fucum dicuntur gerunturue vera fronte fieri dicuntur. M.
Tullius Pro C. Rabirio: At si verum tum verissima fronte dixerunt, nunc mentiun-
tur; si tunc mentiti sunt, doceant nos verum. Contra, dicemus 'mendaci fronte'
fieri quod geritur per simulationem, quemadmodum M. Tullius Ad Qu. fratrem,
si non fallit titulus, ait: Frons, oculi, vultus persaepe mentiuntur, oratio vero saepis-
665 sime. Frons et oculi maxime declarant animi affectum, nam verba fingere non est
difficile, sed, vt ait Ouidius, perdifficile est crimen non prodere vultu. Et apud
Maronem Dido
Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem.
Terentius in Sene seipsum excruciante: 'Vah, etiam vultus fingit carnifex', et in
Phormione Geta componit I vultum Antiphonis in congressum patris, quem
tamen retinere non potuit.
[H] PORCVS TROIANVS 3970
Gulae veteres architecti et hoc commenti sunt, vt bos aut camelus totus appone-
retur, differtus intus variis animantium generibus. Hinc et porcus Troianus venit
675 in populi fabulam. Cui hoc nomen inditum est, quod ita varias animantium spe-
cies vtero tegeret quemadmodum durius equus texit armatos viros. Macrobius
libro Saturnalium iii. refert Cincium in oratione qua suasit legem Fanniam de
moderandis sumptibus, obiecisse suo seculo quod porcum Troianum mensis
inferrent.
680 Mihi si detur optio, malim porcum Troianum quam equum.
Conueniet in opipara conuiuia aut in hominem variis delieiis expletum.
[H] PILVS IN MEDIO 3971
Minimum discriminis significantes dicimus pilum interesse. Id vehementius est
quam si dicas culmum latum. Theocritus in Thyonicho:
685 Aexaw OE ~exvd~ 7toxex, 6p~~ &V6: ~€aaov, id est
At me imprudentem capiet vesania tandem,
257
Vix pilus in medio est.
Verba sunt amantis ac metuentis ne tandem amor exeat in insaniam, aqua
tarn parum absit vt vix pilus sit in medio. Consimili tropo Plautus dixit in
690 Mustellaria:
Pluma haud interest patronus an cliens probior siet,
Homini cui nulla in pectore est audacia.
'Non interest pluma' dixit pro 'Nihil omnino refert'. Asinius Pollio M. Ciceroni:
Nullum enim vestigium abste discessurus sum.
695 [H] MVSOPATAGOS 3972
MouO'o7t&1"~YO~ dicitur qui percitus est et attonitus furore Musarum. Ita Maro in
Georgicis: Quarum perculsus amore / Sacra fero. Transfertur ad eos qui sua poe-
mata sic amant quemadmodum parentes liberos. M. Tullius Ad Qu. fratrem libro
ii.: Non me hercle quisquam [1.oucr07t&:1"~Yo~ libentius sua recentia poemata legit
700 quam ego te audio. Horatius: l/eorsus amat, hoc studet vnum.
[H] VT PHRYGIVS AMAVIT PIERIAM 3973
Plutarchus in libro IIspL yu'J~~xw'J &'pS1"w'J ostendit ad suam vsque aetatem
durasse consuetudinem vt vxores optarent sic amari a viris M~ cDpuywc; ~p&.cre'Yj
662 si tunc H: si nunc 1.
655 Cic. loco cit. (656 autem nostra).
3969
661 Cic. Rab. Post. 12, 35 (tunc).
663 Ad Q. fr. I, I, IS.
665 Frons ... affectum See Adag. 1304 (Ex fronte
perspicere) .
666 Qv. Met. It 447 (Heu quam difficile est).
667 Verg. Aen. I, 209. Not Dido, but Aeneas is
the subject of the line quoted. Apparently Er.
also has in mind Aen. I\T, 332 "curam sub
corde premebae', said of Aeneas on the verge
of replying to Dido's reproaches. Er. quotes
from memory.
669 Ter. Heaut. 887 "Voltus quoque hominum
fingit scelus"; Er. quotes from memory.
670 Ter. Phorm. 210 £
3970 Inspired by Brassicanus, Prov. 67
(Equus Troianus); see esp. his final note.
674-676 porcus... viros After Macr. Sat. Ill, 13, 13.
676 durius equus For the Trojan Horse see
Adag. 3101 (~OUpEOC; r7t7tOC;).
Macr. loc. cit.
677 Cincium The correct form is "Titium". See
fr. 51, 3 in Oratorum Romanorum fragmenta,
ed. H. Malcovati, Torino, 19764, p. 203.
3971
683 pilum interesse After Theocr. 14, 9.
684 cu/mum latum A phrase of Dutch origin,
namely "een stroobreet" (a straw wide); Sar-
torius, Adag. 465. Er. quotes it 'from the ver-
nacular' in Adag. 406 (Latum vnguem etc.),
ASD 11, 1, p. 484, 11. 233 f See Wesseling,
Dutch Proverbs, p. 360.
684 Theocr. 14, 9.
689 Plaut. Most. 407 f.
693 Cic. Fam. X, 31, 6.
3972
696 Cic. Ad Q.fr. Il, 8, I.
Verg. Georg. Il, 475 f. "Musae, I quarum
sacra fero ingenti percussus (perculsus v.l.)
amore." Er. quotes from memory.
698 Cic. loc. cit. (699 mehercule; floucromx-
TiXX'roC;: floucromXTiXY0C; ed. Basil. 1528).
700 Hor. Epist. Il, I, 120.
3973




n ~ZPL(l~, id est quemadmodum Phrygius amauit Pieriam. Id onum est ab huius-
modi historia. Ionum qui in Miletum commigrarant nonnulli seditione mota
aduersus Nelei filios secesserunt Myuntem atque ibi sedem constituerunt, multis
iniuriis affecti a Milesiis, qui cum illis bellum agitabant ob defectionem, verum
nee atrociter nee excluso omni commercio, sed nonnullis diebus festis mulieres e
Myunte Miletum itabant. Erat autem ex his qui secesserant vir quidam nomine
Pythes, cuius vxor dicta est Hippygia, filia Pieria. Cum autem Mileti die festo
sacrificaretur Dianae, quam illi Neleidam cognominant, misit eo vxorem et filiam
id precatas, vt sibi festo liceret interesse. Ex Ne1ei vero filiis longe potentissimus
erat Phrygius. Is captus amore Pieriae cogitabat qua re posset puellae quam
maxime gratum facere. Cumque illa dixisset nihil accidere posse gratius quam si
efficeret sibi liberum frequenter Miletum commeare multis virginibus comita-
tarn, ex his verbis Phrylgius intelligens ab ilIa queri pacem et amicitiam ciuibus
suis, bellum composuit. Hinc Pieriae nomen et apud Milesios et apud Myuntios
mire gratiosum esse coepit, adeo vt puellae quae viris nuberent ominis causa pre-
cari soleant: 'Vtinam sic amer a viro vt Pieriam amauit Phrygius!'
720 [HJ VITA HOMINIS PEREGRINATIO 3974
n(lpZ7t~81)~L(l 'rL~ Ea'r~'J 6 ~LO~, id est Peregrinatio quaedam est vita. Socrates in
Axiocho Platonis adfen hanc sententiam vt vulgo apud omnes decantatam,
quamquam is dialogus habetur inter nothos. Videtur esse potius hominis Chris-
tiani qui Platonem voluerit imitari. Haec enim sententia frequenter occurrit in
725 sacris voluminibus, vitam hanc esse exilium, esse incolatum et peregrinationem,
quanquam et Socrates Platonicus narrat animas hominum e coe1o fuisse de1apsas,
quo sibi per philosophiae studium parant reditum.
[HJ TOTA HVLCVS EST 3975
id est
In eodem dialogo ad laudatam agriculturam ita respondet Socrates: 'AAA' ouX'
730 5A1), w~ cp(la~'J, ~AXO~, &e:t AU7t1)~ 7tp6cp(la~'J e:up~Cl'x6~e:'Jo'J;, id est lterum an non tota,
quod aiunt, hulcus est, semper molestiarum occasionem ex se gignens? Id quidem esse
verum declarauit Vulteius Horatianus; caeterum quicquid nobis vehementer
molestum est hulcus, vomicam et carcinoma solemus appellare, quemadmodum
de Caesare Augusto litteris proditum est quod Iulias, filiam et neptem, et Agrip-
735 pam prius adoptatum, postea abdicatum non aliter appellare solet quam tres
vomicas suas ac tria carcinomata adeoque detestabatur mores illorum minime fru-
gales vt ad omnem illorum mentionem soleat exclamare versu Homerico:
Are' Ocpe:AO'J cXY(l~6~ 're: flE'Je:~'J &yov6~ 'r' &7tOAEcre(X~,
o vtinam celebs mansissem orbusque perissem!
740 Atque hic quoque versus inter prouerbiales merito referendus est, vsurpandus ab
his qui infeliciter duxerunt vxores aut liberos poenitendos susceperunt.
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Conueniet et in hominem molestis moribus. Theocritus in Epitaphio Adoni-
dis acerbum dolorem nonxcx.powv E:AxoC; appellat:
'1\ypwv &ypwv 8AXOc; s:x.E:~ XiXTOC fl'fJPOV '1\oU)v~c;,
745 Me:tC;ov 0' & KUeEpE:~iX t:pEPE:~ nOT~XcX.paWv 8AXOC;,
Dirum) dirum vulnus habet circa inguen Adonis)
Sed maius Cytherea gerit sub pectore vulnus.
[HJ EX COHORTE PRAETORIS
id est
Qui ad omnem nutum praesto sunt et cum autoritate delegantur ad hoc aut ad
750 illud exequendum, ex cohorte praetoris appellari dicuntur. M. Tullius Ad Qu. fra-
735 adoptatum I: adpotatum H.
706 Nelei Plut.: NdA€W.
708 atrociter Plut.: ax.~puX"t'oc; (without truce).
719 soleant For this use of the present instead
of the past tense see Adag. 3653, p. 99, n.l.
565.
3974
721 Ps. Plato Ax. 365 b.
723 .quamquam. . . nothos Diogenes Laertius
(Ill, 62) rejects the Axiochus as spurious.
Marsilio Ficino attributed it to Xenocrates,
apparendy on the strength of Diog. Laert.
I~ 12. Ficino's translation (1464) remained
outside his Latin edition of Plato's works,
and was first printed in 1497 by Aldus
Manutius. Rudolph Agricola held the dia-
logue to be Plato's. His translation (men-
tioned in Adag. 339 'Quid cani et balneo?')
was first printed ca. 1480 at Deventer.
Remarkably, it was Agricola's translation that
Badius Ascensius inserted into the 1518 issue
of Ficino's Latin edition of Plato. Er. initially
believed the Axiochus to be Plato's (see Adag.
33 and 699), but in the present adage he
argues that it was written by a Christian.
According to modern scholars the dialogue
was written under neo-Pythagorean influ-
ence in the first century B.C. See G.
Tournoy, Marsile Ficin, Agricola et leurs tra-
ductions de l'Axiochos, in: F. Akkerman et al.,
ed., Rodolphus Agricola Phrisius I444-I485,
Leiden, 1988, pp. 213-216; J. Hankins, Plato
in the Italian Renaissance, Leiden, 1991\ p.
307; J. Chevalier, Etude critique du dialogue
pseudo-platonicien TAxiochos' sur la mort et
sur l'immortalite de l'dme, Paris, 1915; Pseudo-
Plato, Axiochus, ed. J.P. Hershbell, Chico,
Calif., 1981. For Er.' use of Plato's works see
J. Chomarat, Mots et croyances, Geneve, 1995,
pp. 96- u8 .
725 sams voluminibus 1. Chr. 29, 15; Ps. u8, 19;
Ecc!. 7, I; Ir. 35, 7; Hebr. u, 13.
726 Plato Phaedr. 248-249.
3975
729 Ps. Plato Ax. 368 c (730 GAO'IJ).
732 Vulteius Horatianus See Hor. Epist. I, 7, 86
ff.
734-736 de Caesare... carcinomata Suet. Aug.
65, 2-3 and 10.
735-737 solet, soleat For this use of the present
instead of the past tense see Adag. 3653, p.
99, n.1. 565.
737 Horn. 11. Ill, 40, quoted by Suet. Aug. 65,
IQ (738 T' E[J.€'lJiXL).
742-745 Theocritus etc. The author of the
Lament for Adonis is not Theocritus, but
Bion, as Camerarius first recognized. The
lines quoted are 16 £ in Bucolici Graeci, ed.
A.S.F. Gow, Oxford, 19582, p. 153.
3976
750 Cic. Ad Q fi: I, I, 12 (751 convictionibus:
convictoribus ed. princeps [Venetiis 1470]; in
Shackleton Bailey: ex codd.; 752 apparitio-
nibus: apparitoribus ed. princ. et ed. Basil.
1)28; 753 dicta omnia praestanda nobis sunt).
260 ADAGIA 3977-398r
trem epistola prima: Quos vero aut ex domesticis conuictoribus aut ex necessariis
apparitoribus tecum esse voluisti, qui quasi ex cohorte praetoris appellari solent,
horum non modo facta sed etiam dicta nobis praestanda sunt et caetera. Ministri
praetorum non egent alia excusatione quam vt dicant se quod fecerunt illorum
755 iussu fecisse, vt iam in praetorem sit actio, non in ministros. Simile imperium in
quosdam cibo offieiisque sic deuinctos vt nihil ausint recusare.
[H] LVCERNAM ACCENDERE POSSIS 3977
Vehementem iram hac hyperbole exaggerauit Theocritus in Thyonicho:
id estK " """ , , , ~ \ i' t',L1JcpOCT ST' su~aps(U~ xsv an aUT1jC; xa~ I\UXVOV a't'a~c;,
Incaluitque ira, facile accendisse lucernam
Ex ipsa vt possis.
Verba sunt amantis ac de proteruia puellae conquerentis, quae, quum in conuiuio
sileret, quidam illi dixit: 'Non loqueris? Lupum vidisti?', illa ad nomen Lupi
vehementer incanduit. Aderat enim adolescens nomine Lupus, quem adamabat.
765 Irati dicuntur 'ardere'. Similis hyperbole, licet sordidior, et hodie fertur apud nos-
trates ita loquentes: Adeo exarsit ira vt ouum ad illius frontem posses decoquere.
760




'AAA' a~s~ T~VOC cpwTa !.dyav. Hoc hemistichium M. Tullius vt vulgo iactatum
adducit in epistola ad Qu. fratrem cuius initium Statius ad me venit: Quod autem
expectationem tui concurlsumque eum qui erat fU turus si vna tecum decederet neque
antea visus esset sustulit, id mihi non incommode visum est accidisse. Exhaustus est
enim sermo hominum et multae emissae iam eiusmodi voces, 'aAA' alst T~va cpwTa
~Eyav',. quae te absente confecta esse laetor. Vnde sumptum sit hemistichium non-
dum liquet, nisi quod fortasse pro ald legendum est arTS~, id est postula, aut
alTd, id est postulat et requirit.
[H] NE SI AD IOVIS QVIDEM AVLAM 3979
Qui metuunt malum ad asylum, ad aram, ad arcem, ad columnas principis, ad
diuorum phana confugiunt. Verum a morte nullum est effugium. Id ita
Sophocles expressit versibus:
id est
"QTav y&p 0 xa~poc; TaU eavs~v EAewv TUX7J,
Quo' &'1 npoc; aUAcXC; Z1jVOC; sxcpUY1j ~OAWV,
Vbi mortis vrget tempus, ad Iouis atria
Si fUgeris, effugere non possis tamen.
Prouerbii species est in illis verbis ne ad Iouis quidem atrium, quod pro 'tutissimo'







XP1J(j~O,j~ AE'Ye:~V, id est oracula loqui dicuntur qui certa et indubitata loquuntur.
Theocritus in Syracusiis:
XP1J(j~O,j~ & 7tpe:cr~i)·n~ &7t~Xe:'TO ee:a7t(~cx(j(X,
Haec anus abscessit diuorum oracla loquuta.
Toc EX 'Tp(7tOaO~ alias dictum est et Sibyllae folium. M. Tullius Ad Brutum, epistola
cuius initium Scripta et obsignata iam: Haec ex oraculo Apollinis Pythii aedita tibi
puta. Idem De finibus quinto: Quia~ quum a Zenone~ inquam, hoc magnifice tan-
quam ex oraculo aeditur: CVirtus ad beate viuendum seipsa contenta est. '
795 [HJ NON AB HYMETTO
Crassam philosophiam ac rusticanam, quam diseimus ex congressu plebeiorum,
non ex commentariis Zenonis aut Platonis, M. Tullius Ad Qu. fratrem libro ii.
appellat philosophiam ab area Syra. Nos enim, inquit, ita philologi sumus vt vel cum
789 id est H: om. 1.
3977
758 Theocr. 14, 23 (759 X~rpA~'Ye:T': x~qJaT' h'
ed. 1516; wj-riic;; &'fac;: &tjJCXLC; ed. 1516).
762-764 verba ... adamabat Er.' summary of 11.
.. 21-26 is so concise as to be hardly helpful at
all. See Adag. 686 (Lupi illum priores
viderunt) and D.A. Tsirimbas, Spriehwiirter
und sprichwiirtliche Redensarten bei den Epi-
stolographen der zweiten Sophistik: Alkiphron
- Cl. Aelianus, Munchen, 1936, p. 49.
765-766 Similis etc. Er. has a 'sordid' expres-
sion from his native tongue in mind. How-
ever, the expression quoted is not sordid at
all. One can assume therefore that he altered
the original version so as not to offend his
readers. The reference is to the Dutch
expression "Men kan hem een ei in het gat
gaar braden" (One could fry an egg in his
ass). The word frontem in Er.' translation is a
euphemism. Harrebomee, I, p. 178, refers to
Servilius, Adagiorum epitome, p. 277 "Hi is so
veruaerr, men soude hem een eye in sinen
aers bradeD" (He is so scared, one would fry
an egg in his ass). Suringar 108.
3978
768 Cic. Ad Q.fr. I, 2, I (770 sui Schutz: tui
codd.).
773-775 Vnde sumptum etc. The source is
Horn. Od. IX, 513. Had Er. been aware of
that, he would not have proposed to emend
the Greek passage.
3979
777 ad asylum ... areem See Adag. 3830 (Ad
asylum confugere), 3829 (Tanquam ad aram),
and 3831 (Arx).
778 a morte ... effugium See Adag. 2849 (Ne dii
quidem a morte liberant).
779 Soph., fr. 951 TrGFIV, quoted by Stob. IV,
51, 10 (780 0' Grotius: 'Yap cod.; 781 hrpU'YOL
Halm: EXrpU'Y"YJ cod.).
785 Hue eonfUgerat etc. The reference is to the
Aesopic fable of the eagle being pursued by a
beetle. Er. recounts it in Adag. 2601
(Scarabeus aquilam quaerit), ASD II, 6, p.
421, n. 716 f£
3980
787 After Theocr. 15, 63.
788 Theocr. 15, 63 (789 x.P1J(j(J.~C;: XP1J(jfJ.ouc:; v.l.).
791 alias Adag. 690 (Ex tripode ) and 691
(Folium Siby11ae).
Cic. Ad Brut. I, 2a, 3 (6).
793 Fin. V, 27, 79·
3981
797 Cic. Ad Q fr. II, 9, 3 (799-800 Arce nos-
tra Shackleton Bailey: area Syra ed. Basil.
1528 ).
fabris habitare possimus. Habemus hanc philosophiam non ab Hymetto, sed ab area
800 Syra. Hymettus Attieae mons est, vnde Hymettia melIa, cui opponit aream
Syram, subindicans rusticanam simplicitatem. Nam paulo ante nonnihil attigerat
de dicteriis argutis. Apparet id temporis M. Tullium in praedio quodam aedifl-
casse. Quanquam haud scio an hie locus, quoniam varius habetur in exemplari-
bus, mendo vacet. Dispiciat eruditus lector an pro 'area Syra' legendum sit 'ex
805 hara Syra'. Sic enim loquitur In Pisonem: Ex hara produetae, non sehola. Syri bar-
barie nobiles erant id temporis quemadmodum Attici lepore dietorum.
[HJ CYMBALVM MVNDI
Plinius Maior in praefatione ad imperatorem Vespasianum refert Appionem
grammaticum a Tyberio Caesare cymbalum mundi consuesse vocari - ob nominis,
810 vt opinor, celebritatem -, quum publicae, inquit, famae tympanum potius videri
posset. Is Appion aiebat eos ab se donari immortalitate ad quos aliqua compone-
LB II79 bat. Hue Tyberius alIudens appelIabat ilIum 'cymbalum mundi', Iquod hominem
honesta fama donaret, quae per vniuersum mundum amabiliter resonaret. Plinius
autem ob arrogantiam mauult ilIum appellari 'tympanum publicae famae', quod
815 famam daret potius quam honestam famam. Nam resonat et tympanum, sed
inamoeno strepitu. Allusisse videtur hue, quod tympana flunt e pelIe asinina.
[HJ IN BEATO OMNIA BEATA
A diuitibus omnia magnifice flunt, a tenuibus frugaliter. Praxinoe in Charitibus
Theocriti laudans Ptolemaeum, quod Adonidis festum magniflcis sumptibus
820 apparasset, non sine prouerbii specie dixit: 'Ev oA~lt{) OA~~(x 7tav1'(X , id est In diuite
ditia euneta.
Vsus erit, si dicas ab homine doeto omnia docte fieri, a pia pie, a rege rega-
liter.
[HJ DIGITVM QVA PROFERAT
825 Sehemate prouerbiali M. Tullius dixit Pro A. Caecina Digitum qua proferat non
habet, hyperbolicos indicans ilIi nihil prorsus esse quod dicat agatue. Locus sic
habet: Denique ista nimia quae dominatur in eiuitate potentia in hoc solo genere
quiescit; quid agat, quomodo aggrediatur iudicem, qua denique digitum proferat,
non habet. Sumptum est a gestu rhetorum qui varius traditur a Quintiliano. Sim-
830 plieissimus est proferre digitum, quod plebeiorum est et rusticorum.
[H] TRISTIS LITERA
M. Tullius Pro Milone: Quod nisi vidisset posse absolui eum qui fateretur, quum
videret nos fateri, neque quaeri vnquam iussisset, nee vas hane tam salutarem in iudi-
ADAGIA rV:X.82-86
cando literam quam illam tristem dedissetis. 'Tristem literam' appellat 0, 'saluta-
835 rem' T, quod hac absolueretur reus, ilia damnaretur. De quo nonnihil attigimus
in prouerbio Theta praefigere. Asconius Pedianus, si modo codices mendo vacant,
indicat 0 fuisse notam damnationis, T absolutionis, N .L. ampliationis, hoc est
'non liquere'. T. Liuius dixit tristiorem notam.
[H] roVIS GERMEN
840 'Ex ~~O4; Spv04;, id est ex Ioue germen dicebatur insigni virtute praeditus. Verba
sunt pastoris ad pastorem musices pulchre peritum, cui honoris gratia c1auam
dono dedit. Claua autem gestamen est Herculis ex Ioue prognati. Obseruatum
est a priscis, a poetis Iouis filios semper induci eiuiles et humanos, contra Nep-
tuni truces et asperos. Musica autem ciuilitatis magistra est. Carmen sic habet:
845 O{)VEXEV E(J(J~
Ilav E7t' &)\:f)ed~ 7t€7tAOCG'fLEVOV EX ~~O~ spvo~, id est
Es siquidem tu
Reuera factum ac prognatum ipso ex Ioue germen.
800 Hymettus... mella See Adag. 157 (Lepos
Atticus. Eloquentia Attica), ASD n, I, p. 272,
11. 380 f.
803-804 hie locus ... exemplaribus Cratander's
edition of Cicero (Basel, 1528) reads "area
Syra", while recording in the margin the vari-
ant "araxira". See H. Sjogren's edition (Goto-
burgi, I9II) ad loco
804-805 Dispiciat eruditus lector etc. Shackle-
ton Bailey reads "ab Arce nostra'.
805 Cic. Pis. 16, 37 (producte non ex schola).
805-806 Syri etc. See Adag. 2273 (Syrus cum
non sis, ne syrissa), 157 (Lepos Atticus etc.),
and 780 (Attica Musa).
3982
808 Plin. Nat., praef. 25. The name of the
grammarian is Apion (Appion edd. ven.).
810 publicae The correct reading (proposed by
Durandus) is "propriae" (publicae v.l. et edd.
vett.).
3983
818-819 in Charitibus Theocriti Er. mistakenly
refers to Theocr. Charites; the line in ques-
tion (IS, 24) is part of the preceding poem in
Theocritus' collection, entitled Syracusae.
3984 Ono 548.
825 Cic. Caec. 25, 71 (827 nimia ista).
829 gestu... Quintiliano Quintilian discusses
the various movements of the fingers in Inst.
XI, 3, 92-106.
830 proferre digitum etc. See Er. De ciuil. 5, LB
I, 1041 F-1042 A "Illiberale est iactare
brachia, gesticulari digitis, vacillare pedibus,
breuiter: non lingua, sed toto corpore loqui,
quod turturum esse fertur aut motacillarum
nee multum abhorrens a picarum moribus."
3985
832 Cic. Mil. 6, 15 (833 vobis tam hanc; 834
dedisset).
836 prouerbio Adag. 456 (8 praefigere).
Ps. Ascon. on Cic. lien: 2, I, 9, 26 Stangl, p.
231 "Nam cum condemnandi nota esset C
littera, absolvendi A, ampliandi signum N.L.
iudices dabant, quo significabam non
liquere." Er. refers to the same passage at the
end of Adag. 456.
838 Liv. 1'1, 29, 6 (tristi nota), quoted more
fully at the end of Adag. 454 (Creta notare).
3986
840 Theocr. 7, 44·
842-844 Obseruatum... asperos Gell. XV; 21
"Quod a poetis lovis filii prudentissimi
humanissimique, Neptuni autem ferocissimi
et inhumanissimi traduntur."
844 Musica... magistra est See Moria, ASD 1'1,
3, p. 100, 11. 53! f£ "quae vis saxeos, quernos
et agrestes illos homines in ciuitatem coegit
nisi adulatio? Nihil enim aliud significat ilIa
Arnphionis et Orphei cithara." Cf. Hor. Ars
391-396.
845 Theocr. 7, 43 f. (846 &Aa6drrt)·
Interpres tamen mauult eo referre quod qui vera loquuntur ex Ioue prognati
850 dicuntur, adducens carmen Homericum:
Ou yap E~OV 7t~A~V&YPETOV oua' &7t~TfJA6v,
OTT~X.EV X.Eep~Ail X.~T~vEuawl id est
Haud etenim fallax erit aut reuocabile quicquam
Quod capite annuero.
855 Pastor ob id laudatur quod ingenue profiteatur se non conferendum cum insi-
gnibus musicis, qualis inducitur et a Marone:
Me quoque dicunt
vatem pastores, sed non ego credulus iffis.
[HJ MVSARVM AYES
860 Mouawv opv~Ehc;, id est Musarum aues, non absque prouerbii specie Theocritus in
Thalysia appellat poetas, quod lusciniarum in morem assidue canant sua poe-
mata. Scholiastes admonet omnes aues canoras Musarum aues appellari. Sentit
autem sibi displicere poetas qui cuculorum more audent Homero occinere.
[HJ NVLLVS DIES OMNINO MALVS
865 Astrologi designant quosdam dies foftunatos aut infelices, sed his aut his rebus.
Nullo tamen die indulgendum est ocio, quod nullus sit adeo inauspicatus quin
alicui negocio sit felix, si quis recte vtatur concesso tempore. Dies infaustus
LB u80 gerendo bello aut nauigationi foelix est administrandae rei familiari. Nullius
autem dies non prosper parandae bonae menti. Fatetur hoc Hesiodus Ile:pt spywv
870 X.~t ~~EPWV:
[HJ
K~t o() 7tOTE 7t&yx.~){OV ~~~p,
Omni ex parte dies malus haud obuenerit vnquam.
GVTTAM ASPERGERE
id est
Quum ex magno lucro paululum quiddam alicui deciditur, guttam aspergi dici-
875 mus. M. Tullius in oratione Pro C. Cluentio: Atque etiam ipse conditor totius
negocii Guttam aspergit huic Bufbo. Itaque minime amarus is visus est qui afiquid ex
eius sermone specufae degustarat. Eodem schemate dieimus micam auri pro
minima portiuncula. Sed in verbis M. Tullii praeter tropum prouerbialem subest
facetissima allusio in propriis nominibus. Stelemus promiserat magnam pecuniae
880 vim iudiei Bulbo. Nam id erat iudici nomen. Stelemus autem, qui totum hoc
negocium condiebat - hinc enim dictus est 'conditor' media producta, non a
condendo 'conditor' prima acuta - adiungit Bulbo alterum iudicem, cui nomen
Gutta. Ea res Bulbum reddidit alacriorem. Solent autem coqui bulbis, id est
ADAGIA IY.x.87-90
ceparum genus, addere condimenta, quo fiant dulciores. Ad id alludens Cicero
885 Itaque inquit minime amarus is visus est. Hinc et guttatim fieri dicitur quod fit
paulatim. Plautus in Mercatore:
Cor guttatim contabescit quasi in aquam indideris salem.
Et guttatim donat qui saepe, sed minuta largitur.
[H] RECTAM INSTAS VlAM 3990
890 Rem aeu tetigisti. Huic simillimum est quod habet Plautus in Asinaria:
Estne hoc vt dieo, Libane? Lib. Rectam instas viam.
Ea res est.
Vt qui falluntur dicuntur tota aberrare via, ita qui rem bene coniectant dicuntur
reetam insistere viam, quod schema mire tritum est et hodie vulgo illiterato. Simili
895 schemate dictum est in Cassina
Nunc pol ego demum in reetam redii semitam
pro eo quod erat 'rem ipsam deprehendi'.
849 Interpres A scholium ad lac., p. 90 Wendel,
explains €x ~L~C; b'y refe~ri~g to ,the ~ruthful­
ness of Zeus: 01"L o:y;wSllC; e:crnv 0 Ze:uc;.
850 Horn. 11. I, 526 f, quoted in the scholia ad
loco The quotation is incomplete. Er. has
copied the passage from the scholia in the
1516 edition by Kallierges. In doing so, he
changed 0, 1'LXe:V (!) to O1'1'LXe:V.
856 Verg. Eel. IX, 33 f
3987
860 Theocr. 7, 47 (MoLcrav opv~Xe:c;). The
metaphor is the subject of a previous adage
with the same title (3504). Er. now adds a
reference to a scholium.
862 Seholiastes ... appellari Zacharias Kallierges
(ed. 1516) observes ad loc.: Moucrwv opvd:le:c;
MYOVTIXL mxv1'IX 1'a d)qJcuvIX 1'wv OpVECUV.
Kallierges has included this note in the mass
of ancient scholia; it is not found in Wen-
del's critical edition.
3988 See Adag. 3746 (Hodie nihil suc-
cedit).
869 Hes. Erg. 813.
3989
875 Cic. eluent. 26, 71 f. (876 eis: is v.I.; 877
degustarant: degustarat v.I. ).
877 mieam auri See Adag. 2675 (Ne guttam
quidem).
879 Stelemus Modern editions give the name as
Staienus.
886 Plaut. Mere. 205 (887 quod [se. cor meum]
guttatim).
3990 Ono 1886.
890 Rem acu tetigisti See Adag. 1393.
Plaut. Asin. 54 f
893 tota aberrare via Ter. Eun. 245, quoted in
Adag. 48 (Tota erras via).
894 rectam imistere viam After Ael. Arist. Or.
46 Dindorf 11, p. 159, quoted in Adag. 2416
(Rectam ingredi viam). ef. Ter. Eun. 294
"Quam insistam viam?"
et hodie See Suringar 225. As regards tota
aberrare via the reference is to vernacular
expressions such as "Ghy sijdt heel van de
wegh" and "Ghy sijdt verre wt den wegh"
(You are far off the track), quoted by Sarto-
rius, Adag. 84. As regards reetam imistere viam
one may think of "Je bent op de rechte weg"
(You are on the right track); see E. Verwijs-
J. Verdam, Middelnederlandseh woordenboek,
VI, 's-Gravenhage, 1907, s.v. recht, 1077 f.





In eadem ita loquitur mercator:
900 Siquidem hercle Aeacidinis minis animisque expletus incedit.
Iratus si me tetigerit, iratus vapulabit.
Non sine prouerbii specie dictum est pro 'atrocibus ac superbissimis minis'. Ver-
sus patitur vt pro ~eacidinis' legatur ~eaeinis' - nam id nonnulli diuinant - sed
probabilius est poetam sentire de Achille, Aeaci nepote, quem Homerus vbique
905 faeit stomachabundum ac minabundum, velut in prima statim Iliados libro, vbi
sic incandescit in Agamemnonem vt manum admoueat capulo, a conuiciis ad
pugnas venturus, nisi Pallas eum capillis reuocasset. Quin et ipsum opus ab
Achillis ira habet exordium: M1jv~v &E~aE, 8EtX. Quod quidam adferunt de Aeaco
manium iudice non video quid ad hunc faeiat locum. Quicquid etiam inuictum
910 et insuperabile volumus intelligi Achilleum dicimus.
[H] OLEO NITIDIVS 3992
Olei nitor adeo venerat in prouerbium vt mysticae quoque literae iubeant facie
oleo vncta dissimulare tristitiam ieiunii. Plautus in Truculento de arnica pulchre
compta:
915 Feruide
Vt tota floret, vt oleum nitide nitet!
Oleum nitorem ac lucem addit rebus omnibus.
[H] HERCVLIS QVAESTVS 3993
Herculis quaestum pro magnis impendiis dixit Plautus in Mustellaria:
920 Dapsiles sumptus facit.
Perdidit patrem, vnus istic seruus acerrimus
Tranio. Is vel Herculis conterere quaestum potis est.
Alias dictum est olim plerosque decimam lucri partem Herculi vouere solitos.
Huius fauore persuaserunt sibi rem fore auctiorem. Ex tarn multis autem decimis
925 opoftuit immensam pecuniarum vim conflari. 'Quaestum' appellat facete, quasi
Hercules suum fauorem vendiderit.
[H] POSTERIVS DICTVM 3994
Doctum doces, Memorem mones, Scienti loqueris aliaque eius formae antea retuli-
mus. Eundem sensum festiuissime extulit Plautus in Asinaria. Quum enim
930 Demaenetus queritans de moribus vxoris dixisset:
ADAGIA IVx.91-95
Fateor eam esse importunam atque incommodamJ
{ lI81 respondit Lilbanus seruus:
Posterius istuc dixti quam credo tibi,
hoc est 'Seiebam, priusquam dieeres'. Nee video quamobrem Nonius hie 'poste-
935 rius' interpretetur minus. Ne id quidem caret prouerbiali sehemate quod mox
sequitur:
Tu primus sentis, nos tamen praenoscimus.
Dedecus ille domus sciet vltimus ait Satyrieus, et Terentius: Is solus nescit omnia.
Sed aliena mala, lieet priores intelligamus, non dolent nobis. Sensus igitur mali
940 primum ad illos peruenit ad quos res attinet, noticia ad alios.
[H] TANQVAM DE SPECVLA 3995
Qui futura longe prospiciunt priusquam eueniant tanquam de specula praeuidisse
dieuntur. M. Tullius ad Ser. Sulpitium libro quarto: Multo enim ante tanquam ex
933 dixti I: dixit H.
3991
899 Plaut. Asin. 405 £ (900 cedit Scaliger:
ineedit codd. et ed. Mediol. 1500; 901 Si med
[me v.l. et ed. Mediol. 1500] iratus).
903 nonnulli The reference is to Giambattista
Pio's commentary, who (incorrectly) con-
nects Aeacidinis with Aeacus, the judge in the
underworld.
905-907 in primo... reuoeasset Horn. 11. I,
188-197.
908 quidam The reference is again to Pio's
commentary.
909-9IO Quiequid ete. It is hard to find a clear
instance of this in ancient literature. Er. is
probably thinking of the fallacy usually
called ~chilles and the tortoise', to which he
refers at the end of Adag. 641 (Alter Her-
cules) in the following way: "rationem aut
argumentum Aehilleum vocant quod sit insu-
perabile et insolubile." He may also have
thought of Aristot. Hist. an. V, 16, 548 a,
where various kinds of sponges are discussed,
of which the type called 'Ax)AAE.WV is 'the
strongest' .
3992
912 mystieae literae Mt. 6, 16-18 "Cum autem
ieiunatis nolite fieri sicut hypocritae tristes.
Demoliuntur enim facies suas ut pareant
hominibus ieiunantes ... Tu autem, cum ieiu-
nas, ungue caput tuum et faciem tuam lava,
ne videaris hominibus ieiunans."
913 Plaut. True. 353 £ (915 Ver vide; 916 floret,
ut olet, ut nitide nitet). Er. follows the ed.
Mediol. 1500.
3993 Guo 802.
919 Plaut. Most. 982 ff. (920 dapsilis: dapsiles
ed. Mediol. 1500; 921 servos est sacerrimus
[servos aeerrimus ed. Mediol. 1500]; 922 Her-
culi conterere quaestum potest [sic et ed.
Mediol. 15°°]).
923-924 Alias... auctiorem Adag. 73 (Dextro
Hercule aut Arnico Hercule).
3994
928 antea Adag. 1I2 (Memorem mones, Doc-
turn doces, et similia).
929 Plaut. Asin. 62 £ (933 dicis).
934-935 Nee video... minus Nonius' explana-
tion (p. 597 Lindsay) is unclear indeed. It is
also quoted by Pio in his commentary on
Plautus, ad loco
935-936 quod mox sequitur The verse quoted
(Asin. 61) actually precedes (not: follows) the
lines quoted above.
937 praenoscimus Modern editions read "in pre-
tio sumus" (praenoscimus ed. Mediol. 15°°).
938 Iuv. IO, 342. Ter. Ad. 548.
3995
943 Cic. Fam. IV, 3, I.
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aliqua specula prospexi tempestatem futuram et caetera. Habent enim non oppida
945 tantum et arces, sed et naues speculas suas, vnde periti naucleri prospieiunt
imminere ventos aut turbines.
[H] VERBIS CONCEPTIS PEIERARE 3996
Olim iuraturo solennibus verbis praeibatur, quo iusiurandum esset firmius. Plau-
tus in Asinaria:
950 Vbi eonceptis verbis sciens libenter peieraueris.
Idem in Baeehidibus:
Ego iusiurandum verbis conceptis dedi,
Daturum me hodie mulieri.
Interdum iurans tenebat aram, quo maior esset iusiurandi religio. Itaque sanetis-
955 simum iusiurandum signifieantes dieebant: 'Nee si aram tenens iuraueris, credam
tibi.' M. Tullius in oratione Pro L. Flacco: Ergo is qui si aram tenens iuraret, nemo
crederet, per epistolam quod volet iniuratus probabit?
[H] AGONES 3997
Admonuimus Antigonum regem, Demetrii nepotem, militari ioeo dictum Doso-
960 nem, quod omnibus polliceretur dieens: '~~cr<.U', nec praestaret semper pollieita.
Ita qui apud Romanos pereutiebant victimam agones dieti sunt, quod ex more,
priusquam ferirent, populum rogabant: .I1gon '?', id est ~go ne?' Ouidius in
Fastis:
Semper agatne rogat nee nisi iussus agit.
965 Agonum meminit Lactantius, Statii enarrator.
Quadrabit in contatores, qui semper deliberant neque quiequam aggre-
diuntur·l
LB U82 [H] FVNGVS PVTIDVS 3998
Senem iam delirum et inutilem Plautus in Baechidibus fungum putidum appellat.
970 Fungi licet natura insipidi olim in delieiis erant et adhue sunt apud Italos, sed
teneri ac recentes; vetulis nihil insipidius. Verba Plauti sic habent:
Terrae odium ambulat, iam nihil sapit,
Nihil sentit, tanti est quanti fungus putidus.
Quin et hoc ipsum 'terrae odium' prouerbii figuram habet velut illud telluris
975 inutile pondus. Idem in Bacchidibus inter stoliditatis conuicia ponit et fungos:
Stulti, stolidi, fatui, fungi, bardi, blenni, buccones.
ADAGIA IV.x.96-IOo
In Mustellaria pro stolido frutieem appellat:
Nee verisimile loquere nee verum, frutex.
In caeteris arboribus est nonnulla imago dignitatis ac prudentiae, frutex temere
980 nascitur, expers cultus, et aut nullum habet fructum aut syluestrem et inutilem.
[H] VIVVM NOVERIS 3999
Antea retulimus Viuorum meminisse oportet. Id meretricula in Truculento Plau-
tina detorquet in alium sensum, amatorem pro mortuo ducens, qui desierat esse
dando.
985 Dum viuit, inquit, hominem noueris,. vbi mortuus est, quieseas.
re dum viuebas noueram.
Pecunia iuxta Hesiodum anima est mortalibus, ea amissa exanimis est homo.
[H] LlPPO OCVLO SIMILlS 4°00
Video quosdam his moribus vt eos aequo animo ferre non queas, rursus ita
990 industrios et ad obsequium expositos vt, quoties sese offert occasio, non possis
cauere quin aliquid illis committas. Lippus oculus manuum contactu laeditur et
tamen naturale est nobis illic habere manum vbi dolet. Plautus in Persa:
Ego nee libenter seruio neque satis sum hero ex sententia,
Sed quasi lippo oeulo me herus meus manum abstinere haud quit tamen
995 Quin mihi imperet et quin me suis negotiis praefuleiat.
3996
948 Plaut. Asin. 562 (950 verbis conceptis; per-
iuraris).
951 Bacch. 1028 £. (953 daturum id me).
956 Cic. Flacc. 36,90 (crederet nemo).
3997
959-960 Admonuimus ... pollicita Adag. 3492
(Dosones).
962 Ov. Fast. I, 322. The same passage is
quoted by Angelo Poliziano, Miscellanea I,
60. "Ago,? verbum quo victimarius uti
solltus ....
965 Lact. Plac. on Stat. Theb. IV: 463.
3998 Ono 735.
969 Plaut. Baceh. 821.
971 Bacch. 820 f. (973 Nee; tantist quantist:
tanti est quanti est ed. Mediol. 15°°).





982 Antea Adag. 152 (Viuorum oportet me-
minisse).
Plaut. True. 164 £. (985 mortuust; quieseat
Bothe). Er. follows the ed. Medial. 1500.
987 Hes. Erg. 686, quoted in Adag. 1289
(Anima et vita).
4000
992 Plaut. Persa ro ff. (993 Ego neque; ero:
hero ed. Mediol. 1500; 994 erus: herus ed.
Medial. 1500; hau: haud ed. Medial. 1500;
995 imperet: imperet et ed. Medial. 1500).
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Item in Bacchidibus:
Lippi if/ic oculi seruus est simillimus:
Si non estJ nolis esse neque desideres;
Si estJ abstinere quin attingas non queas.1




QVINTAE CHILIADIS CENTVRIA I
TV IN LEGIONE, EGO IN CVLINA 4°01
In Truculento Plautina militi atrociter minitanti coquus respondet:
Sis tu in legione bellator, si vis, at ego in culina Ares.
Auxit coquus bellatoris verbum. Mars enim deus belli est. Quod autem dixit
'Ares' pro 'Mauors': non est Plauto nouum Graecas voces admiscere Latinis.
Quanquam in nonnullis exemplaribus habebatur 'aues', in nonnullis 'aries', sed
mendose.
[HJ CITIVS QVAM FORMICAE PAPAVER 4°02
10 Non caret adagii specie quod est apud Plautum in Trinummo:
Confit citius
Quam si tu obiicias formicis papauerem.
Verba sunt Stasini serui narrantis quadraginta minas intra quindecim dies fuisse
consumptas, vtpote in comessationes, compotationes, balnea, in piscatores, pis-
IS tores, lanios, coquos, holitores, myropolas et aucupes dissipatas non aliter quam
si papauer obiicias agmini formicarum. Mox enim distrahitur aceruus, dum vna-
quaeque suum arripit granulum.
4°01
Plaut. True. 615 "Si tu ad legionem bellator
clues, at ego in culina clueo." Er. has altered
the text of the ed. Mediol. 1500, which reads
"Si tu in legione bellator ciuis, at ego in
culina aues." Pio corrects the last word into
"Ares", observing ad loc.: "nonnulli legum
'aries' "', In ~riscis tamen ex~mplaribus scrip-
tum est ares, hoc est Mars.
4002 Otto 692.
10 Plaut. Trin. 408-410 "confit cito; I Non
hercle minus divorse distrahitur cito I Quam
si tu obicias formicis papaverem" (as a conse-
quence of homoeoteleuton, 1. 409 is omitted
in a large part of the textual tradition,
including the ed. Mediol. 15°°).
13 Stasini The name is Stasimus (Stasinus ed.
Mediol. 1500).
[HJ ITIDEM VT ACHERONTI
ADAGIA 4003-4007
4°°3
Apud eundem In eadem fabula amanti reposcenti quae dederat respondet
20 scortum:
Nam itidem vt Acheronti hie ratio accepti scribitur:
Intro receptum; quando acceptum est, non potest ferri foras.
LB n82 Sentit nihilo magis I ad amantem redire quod in meretricis domum est datum
quam redeunt ab inferis mortui, vnde iuxta Catullum negant redire quenquam.
25 [HJ MVS NON VNI FIDIT ANTRO 4°°4
Nihil hodie est decantatius apud vulgus quam Eum murem esse miserum cui non
est nisi vnus cauus. Idem Plautus expressit in Truculento:
Sed tamen
Cogitato mus pusillus quam sit sapiens bestia,
30 Aetatem qui vni cubili nunquam committit suam,
Quia, si obsideatur vnum, aliunde praesidium gerit.
Locus erit adagio, si quem admonebimus vt sibi plures amicos paret aut vna cum
opibus studeat philosophiae, vt, si fortuna quod suum est eripiat, in literis sit
praesidium.
35 [HJ POST REM DEVORATAM RATIO 4°°5
Quemadmodum de sera ope dicitur Post bellum auxilia, ita de sera parsimonia
dicitur 'Post absumptam rem supputatio'. Stasinus in Trinummo Plautina:
Sero atque stulte, prius quod cautum oportuit,
Postquam comedit rem, post rationem putat.
40 Loquitur seruus herili filio supputanti rationem accepti, quum tota summa iam
esset nequiter absumpta. Nimirum hoc est numerare praeteritas vndas, quum
venientes oporteat censere.l
LB n83 [HJ COENA POPVLARIS 4006
Quemadmodum Phormio Terentianus coenam dubiam appellat variis epulis in-
45 structam, vbi tu dubites quid sumas potissimum, ita Philto Plautinus coenam
popularem appellat magnificam egregieque lautam atque adeo gratuitam quoque,
quales solent exhiberi populo. Verba Plautina sic habent:
Quid tu, si in aedem ad coenam veneris
Atque ibi opulentus tibi par forte vt venerit
50 (Apposita sit coena popularem quam vocant),
Si illi congestae sint epulae a clientibus et caetera.
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[HJ APVD MENSAM VERECVNDARI NEMINEM DECET 4°°7
Sequitur ibidem aliud prouerbium quod ex tanta antiquitate per manus traditum
hodieque versatur in ore omnium:
55 Verecundari neminem apud mensam deeet,
Nam ibi de diuinis atque humanis cernitur,
nisi quod vulgus addit: nee in lecto. Sententia est non philosophi, sed Stasini serui
comici, quum nusquam magis habenda sit verecundiae ratio quam in lecta et in
conuiuio. Sunt tamen qui rustico pudore molesti sint conuiuae, semper expec-
60 tantes vt ipsis praeministretur et quod datum est reponentes.
lam hoc ipsum de diuinis atque humanis cernitur prouerbiale est. Quo tropo
significabant de summa rerum agi. Dictum seruo dignum qui felicitatis puppim
ac proram in ventris expletione collocarat.
4°°3
19 Plaut. True. 749 £ (21 item: itidem v.l.;
Acherunti: aeheronti codd. et ed. Mediol.
1500; 22 Intro accipitur; acceptumst: aeeep-
tum est v.l. ).
24 Catull. 3, 12.
4°°4
26 hodie The reference is to the Dutch proverb
"This een arm muys die maer een hol heeft";
Sartorius, Adag. 3068, quoted by Suringar
127. Harrebomee, I, p. 314.
27 eauus Harace uses this noun in connection
with a mouse in Serm. II, 6, 116 £ "cavus I
tutus ab insidiis".
Plaut. True. 867 ff. (30 qui non cubili <uni>
umquarn: qui uni eubiti nunquam ed.
Medial. 1500; 31 si unum ostium obsideatur,
talium [aliunde ed. Mediol. 1500] perfugium
geritt).
4°°5
36 Post beltum auxilia See Adag. 2517 (Post bel-
lum auxilium).
37 'Post... supputatio' After Plaut. Trin. 416 f.
Stasinus Philto is speaking here, not Stasimus
(Er. follows the ed. Mediol. 1500).
41 numerare praeteritas vndas See Adag. 345
(Vndas numeras).
4006
44 Ter. Phorm. 342 f., discussed in Adag. 1323
(Dubia coena).
45 Plaut. Trin. 470.
47 Trin. 468 f£ (48 Qui nunc? Si: Quid tunc si
ed. Mediol. 1500; 49 obvenerit: ut venerit v.l.
et ed. Mediol. 1500; 50 cena sit: sit eoena ed.
Mediol. 1500).
4°°7
53-54 a/iud... omnium In Adag. 4004 Er.
quotes likewise a vernacular proverb that in
his view dates from ancient times. Here the
reference is to the proverb ''Aen een tafel
behoortmen hem niet te schamen" (One
should not feel embarrassed at the dinner
table); Sartorius, Adag. 3°69, quoted by
Suringar 16. Harrebomee, Il, p. 322. Er. fur-
ther observes (1. 57) that people commonly
added: "nee in lecto" ( ... at the dinner table,
and neither in bed). Compare the German
proverb "Zu bett und tisch sol man sich nit
schemen", quoted (from Sebastian Franck)
by Suringar 16.
55 Plaut. Trin. 478 f.
57 Stasini The name is Stasimus.
59-60 Sunt ... reponentes See Er.' rules for table
manners, De ciuil 4, LB I, 1039 C "Si quis
alius cibum porrexerit elegantiorem, praefa-
tus excusatiunculam recipiat, sed resecta sibi
portiuncula reliquum offerat ei qui porrex-
erat."






65 In eadem scena Philto hominem vocat salillum animae, sentiens hominis breuis-
simam esse vitam, videlicet quantulum salis cuique in conuiuio apponitur. Locus
Plautinus sic habet:
Dei diuites sunt, deos decet opulentia
Et factiones, nos homunculi sumus
70 Salillum animae, quam quum extemplo amisimus,
Aeque mendicus atque ille opulentissimus
Censetur ad Acherontem mortuus.
Quanquam extremo senario desunt duae syllabae: 'Pelops censetur' aut 'censetur
Croesus' aut aliquid simile.
75 [HJ NVMMVS PLVMBEVS 4009
Quemadmodum assis, obolus ac teruncius, ita et nummus plumbeus abiit olim
in vilitatis prouerbium. Plautus in Trinummo:
Cui, si capitis res siet, nummum nunquam credam plumbeum.
Idem in Cassina:
80 Cui homini hodie peculi nummus non est plumbeus.
Aereos nummos et hodie nouit Flandria, plumbeos Anglia. At M. Tullius libro
Ad Atticum v. Vatinium semissem hominem vocat vilissimum et contemptissi-
mum: Simul vero semissis homo contra me arma tulit. Et tressis agaso pro contemp-
tissimo dictus est alibi. Plautus in Mustellaria:
85 Tace sis, faber, qui cudere soles plumbeos nummos.
[H] BASILICA FACINORA 4°10
Ante admonuimus quicquid magnificum esset appellari solere ~tXcr~A~){6v, vt valere
~tXcr~A~X&)c;, et magnificas aedes basilicas appellabant. Plautus in Trinummo de
seruo nullius rei, sed philosophica quaedam loquente
90 Dii inquit immortales, basilica hic quidem facinora inceptat loqui!
Notum est illud Pori responsum, qui roganti Alexandro, a quo fuerat bello super-
atus, 'Quomodo te tracto?' 'BtX(HA~){&)c;' inquit. Roganti: 'Nunquid aliud?'
respondit: "E\! 'Tip ~tX(nA~x&)c; omnia comprehendi.' Nihil enim humile decet
reges. Duriusculum est quod Plautus dixit in Epidico: Dii immortales, vt ego perii
95 basilice!
ADAGIA Y:i.8-12
[H] NEC CAPVf NEC PEDES
275
40II
Negotium ita perturbatum vt nescias quo pacto vel expedias vel amittas veteres
dicebant nee caput habere nee pedes. Sic enim M. Tullius iocatur, respondens suo
LB 1184 Curioni: Sulpitii tibi operam intelligo ex tuis I literis non multum opus fuisse prop-
100 ter res tuas ita eontraetas vt, quemadmodum scribis, 'nec caput nec pedes: Equidem
vellem pedes haberent, vt aliquando redires. Antea nobis dictum est ex Platone
&XE~(xAO~ [.LueO~, sine capite fabula.
[H] SOMNVM NON VIDIT 4°12
Quum somnus non videatur, sed ille potius occludat oculos, dubium non est
105 quin prouerbiali schemate dictum sit Somnum oculis non vidit. Nam his verbis
4008
65 Plaut. Trin. 492.
68-72 Trin. 490 f£ (Di: Dei v.l. et ed. Medial.
1500; decent opulentiae: decet opulentia v.l. et
ed. Medial. 1500; 69-71 verum nos homun-
culi, / Salillum animae qui quam extemplo
emisimus, / Aequo: amisimus, aeque v.l. et
ed. Medial. 1500; 72 Censetur censu ad
Accheruntem mortuus: censetur ad acheron-
tem mortuus ed. Medial. 1500).
73-74 extremo etc. Inferring on metrical
grounds that two syllables are lacking in the
last line in his Plautus edition, Er. proposes
to supply !:elops or Croes~. The Mss., how-
ever, read censetur censu .
4°°9
76 assis See Adag. 7II (Homo tressis ).
obolus See Adag. 710 (Homo trioboli), 1802
(Quatuor obolis non aestimo), 3833 (Diobo-
lares), 2454 (Exiguum oboli precium) and
3905 (Obolo dignus).
teruncius See Adag. 709 (Ne teruncium qui-
dem insumpsit).
77 Plaut. Trin. 962 (78 quoi: cui v.l. et ed.
Medial. 1500; sit Guyet: sret codd. et ed.
Medial. 1500).
79 Cas. 258 (80 Quoi).
81 Aereos ... Anglia See J.H. Monro, Money and
Coinage of the Age of Er., included as an
appendix in CWE,1.
Cic. Fam. (!) v: 10 a, 1 (83 Simius, non
semissis homo). The author of the letter is
not Cicero, but Vatinius! The latter part of
Er: sentence lacks grammatical sequence. He
means to say that Cicero calls Vatinius "sem-
issem hominem pro 'vilissimum et contemp-
tissimum"'.
83-84 tressis agaso ... alibi Pers. 5, 76, quoted in
Adag. 7II (Homo tressis).
84 Plaut. Most. 892.
4°10
87 Ante etc. Adag. 1786 (Valere pancratice).
88 Plaut. Trin. 1030.
91-93 illud Pori... comprehendi Plutarch re-
counts the anecdote more than once; Er.
draws on Regum et imperatorum apophtheg-
mata, Mor. 181 e. Er. has included the same
story in Apophth. IV; Alexander Magnus 31,
LB IV; 199 D, and alludes to it in Ep. 2582,
11. 20-21 "quemadmodum ille vno aduerbio
'regaliter' putabat omnia contineri." (The
allusion has escaped AlIen's attention.)
92 Quomodo te tracto? The use of the present
tense is strange. In Plutarch's version Alexan-
der asks King Porus: TIwc; croL xp~crOf.l.G(t;
(How shall I treat you?), which Er. in his
Apophthegmata correctly translates "Quo
modo te tractabo?"
93-94 Nihil... reges More specifically, rulers
ought not to sleep late; see Adag. 1695 (Non
decet principem solidam dormire noctem).
94 Phut. Epid 56. Er. has (inadvertently?)
changed "interii" into perii, perhaps on the
strength of "perdidit" in the next verse.
40II Ono 344.
98 Cic. Fam. VII, 31, 2. The name of the
addressee is Curius. (99 Sulpici; 100 tuas res;
101 vellem uti pedes).
101-102 Antea etc. Plat. Leg. VI, 752 a, quoted
in Adag. 14 (Sine capite fabula).
ADAGIA 40I3-4016
significant summam vigilantiam. M. Tullius Curio libro viii. Epistolarum: Ita
Caninio consule scito neminem prandisse. Nihil tamen eo consule mali factum est.
Fuit enim mirifica vigilantia, qui toto suo consulatu somnum non viderit. Dicti
argutia in hoc est, quod is vnum modo diem consul fuit. Prouerbii ratio est in
no tropo.
[HJ MANVM AD os APPONERE 4°13
Hoc gestu significamus nos scire quippiam quod tamen nolimus effari. Celius
Ciceroni libro viii.: At Domitius quum manus ad os apposuit, te a.d. ix. Calen. Iun.
subrostrarii - quod illorum capiti sit! - dissiparant perisse.
lI5 [HJ EMENDVS CVI IMPERES 4°14
Cuique in suos seruos imperiosum esse licet, in alienos aut in liberos non item.
Ita Plautinus Stasinus in Trinummo hero imperiosius reuoeanti, quem herum
esse nesciebat aut scire dissimulabat, Emere inquit melius est cui imperes. Item in
Persa: Emere oportet quem tibi obedire velis. Hue pertinet illud Theocritieum quod
120 alibi recensuimus Non sum sollicita ne mihi vacuam abstergeas. Mulier indigne fert
obiurgari ab iUo cui non erat ancilla nec vxor. Addit et illud: ~uP(XXOUcrlCH~
S1tTrcX:aaE~~, id est Syracusanis mulieribus imperas, hoc est: non tuis, sed liberis.
[HJ OMNIVM QVOS SOL VIDET 4°15
Sunt et illae figurae prouerbiales omnium quos terra sustinet aut quos sol vidit pes-
125 simus optimusue. Plautus in Sticho:
Facile inuenies et peiorem et peius moratam, pater,
Quam ilia fUit; meliorem neque tu reperies neque videt soL
Idem in Bacchidibus:
Quia aedepol certo scio,
130 Vulcanus, luna, sol dies, dii quatuor,
Scelestiorem nullum illuxere alterum.
Vergilius:
Sol qui terrarum flammis opera omnia lustras.
Vnde et oculus mundi dietus est. Simile est illud quodcunque in solum venit. M.
135 Tullius Epistolarum familiarium libro nono, epistola vltima: Conuiuio delector;
ibi loquor quicquid in solum, vt dicitur, et gemitum et risus. Sentit se in eonuiuio
de quibuslibet rebus loqui, seu laetis seu tristibus. Citatum est nobis hoc adagium
in superioribus ex prima libro De natura deorum, sed hie locus turn non occur-
rebat, qui tamen ad prouerbii fidem pertinere visus est. Plautus in Poenulo:
ADAGIA Y.i.I3-16
140 Quantum hominum terra sustinet sacerrimo.
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[H] SALE ET ACETO 4016
Parcum tenueque prandium significans Grippus piscator in Rudentibus air;
Sed hic rex cum aceto pransurus est
Et sale sine bono pulmento.
145 Miseris obsoniorum loco sal est cum aceto. M. Tullius ad Papirium Paetum libro
nono tyrotarichi meminit ceu plebei condimenti. Id erat ius e caseD confectum,
quod et hodie Itali vocant menestram. Meminit et pompili, piscis vilissimi, qualis
erat et gobio. Quem, inquit, tu mihi pompilum, quem denarium narras, quam tyro-
tarichi patinam? De pompilo pisce crebra est apud Plinium mentio. 'Denarium'
150 suspicor esse vocem deprauatam. Certe mihi nondum liquet quid sibi velit. 'Ace-
tum' tamen nonnunquam vsurpatur in significationem acuminis, vt Plautus: Ace-
tum habet in pectore et Persius: Mordaci lotus aceto. Varro in Sesquiulixe citante
Nonio: Alteram viam deformasse Carneadem virtutis e cupis acris aceti, hoc est:
magna subtilitate.
144 Et sale supplevi: om. H 1.
4012
106 Cic. Fam. VII (!), 30, I (108 suo toto).
4°13
II2 Cic. Fam. VIII, 1,4 (II4 subrostrani). Mod-
ern editors adopt a full stop after apposuit.
With re a new sentence begins.
4014 Otto 598.
Il7 Stasinus The name is Stasimus.
Plaut. Trin. 1061 (II8 meliust).
II9 Persa 273·
Theocr. 15, 95, discussed in Adag. 3228 (Ne
mihi vacuam abstergas).
121-122 Addit etc. Theocr. IS, 90 (~up(Xxo­
a~(x:Li:;).
4015 Otto 1669.
124 omnium quos terra sustinet After Plaut.
Poen. 90, quoted at the end.
125 Plaut. Stich. 109 £ (127 sol videt: videt sol
v.I. et ed. Medial. 15°°).
128 Bacch. 254 f£
132 Verg. Aen. I\!, 6°7.
134 oculus mundi Qv. Met. I\!, 228 (mundi ocu-
lus).
135 Cic. Fam. IX, 26, 2 (136 loquor quod in
solum, ut dicitur, et gemitum [et] in risus
maximos transfero).
137-138 Citatum ... deorum etc. See Adag. 2503
(Quodcunque in solurn venit); Cic. Nat. I,
23, 65. See Otto 1671.
139 Plaut. Poen. 90.
4016
142 Plaut. Rud. 937 (143 pransurust Pareus:
pransurus est codd. et ed. Mediol. 1500).
145 Cic. Fam. IX, 16, 7.
146-147 Id erat ... menestram 'Tyrotarichus' was
a dish of cheese and salt fish. As regards Ital-
ian minestra, in 'Opulentia sordida' (ASD I,
3, p. 681, n. 187 ff.) Er. describes the ingredi-
ents of the dish as it was served in the house
of Andreas Asulanus (see Adag. 3570, p. 61,
n.ll. 897-899).
148 gobio Er. knew the fish from luv. Il, 37.
Cic. 1oc. cit. (Pompilium Demmel). For the
sense see Cic. Ep. Jam. ed. D.R. Shackleton
Bailey, II, Cambridge, 1977, p. 337.
149 Plin. Nat. IX, SI and XXXII, 153.
151 Plaut. Pseud. 739 "Ecquid is homo habet
aceti in pectore?"
152 Pers. 5, 86.
Varro, Men. 484 Buecheler, quoted by Non.
p. Il7 Lindsay.
155 [11] CASSA GLANDE
ADAGIA 4017-4022
4°17
Inter vilitatis adagia retulimus et illud Cassa nuce non emam. Simillimo tropo
LB n85 Plautus in Rudentibus I dixit cassam glandem. Promittens indicium quaerit pre-
cium; alter licitatur: Nummos trecentos. Grippus respondet: Tricas. Lab. Quadrin-
gentos. Gr. Tramas putidas. Lab. Quingentos. Gr. Cassam glandem. Lab. Sexcentos.
160 Gr. Curculiunculos minutos fabulare. 'Cassam glandem' dixit pro 'vitiosa glande'
et 'inani putamine'.
[HJ VERVECEA STATVA 4018
Plautinus Egio in Captiui duo seruum stupidum appellat statuam verueceam,
quasi dicas 'brutum ac mutum hominem'.
165 vas, inquit, ite intro. Interim ego ex hac statua veruecea volo
Erogitare meo minore quid sit factum ftlio.
Quidam pro 'veruecea' legunt 'verberea', quasi verberonem plagis assuetum
pro 'statua marmorea' dixerit 'verbeream'. Certe dictionem 'verueceam' non
patitur carminis trochaici ratio. Superesset enim vna syllaba, nisi in 'cea' facias
170 synaeresim.
[H] HOC AGE!
Quum aliquem iubemus esse attentum, dicimus: Hie esto! aut: Hoc age! Audiuit
Caligula imperator ab iis qui venerant illum interfecturi: Hoc age! Et Plautus in
eadem fabula: Hoc agamus.
175 [11] QVAM IN TRAGOEDIA COMICI 4020
Vhi quis in aliena versatur harena, inducti dicentur in tragoediam COmICi.
Diuersi generis sunt tragoedia et comoedia, nec phas est tragicas personas in
comoediam inducere, nec contra. Plautus in Poenulo:
Quin aedepol indoctior sum quam in tragoedia comici.
180 Ego legendum arbitror 'inductior sum'. Allusit enim Colabiscus ad id quod dixe-
rat Milphio:
Fac modo vt conducta tibi sint dicta ad hanc fallaciam.
Respondit iocans: 'Inductior sum', id est 'instructior sum'.
[HJ NON MAGIS QVAM CANEM 4°21
185 Odium et contemptum vulgo declarant canis vocabulo. Horatius: Odit cane
peius, et Plautus in Amphitryone:
ADAGIA Y.i.I7-22 279
Valuistin' vsque? Expectatus aduenio? Sos. Haud vidi magis.
Expectatum eum salutat haud quisquam magis quam canem.
Sic enim Iegendum opinor, vt constet ratio carminis trochaici tetrametri cata-
190 lectici.
[H] GRALATORIVS AVT TESTVDINEVS GRADVS 4022
PIautus in Amphitrione:
BIep. Non potuimus nostros grandius grandire gradus.
Amphi. Siue gralatorius siue testudineus fuerit, certum est mihi
195 Hunc scelestum perdere.
Item in PoenuIo:
Vinceretis ceruum cursu, gralatorem gradu.
'Gralae' dicuntur fustes quibus innixi quidam ingrediuntur quos 'graIatores'
appellauit antiquitas. Graecis Xc(AO~&:Tc(~ dicuntur, quemadmodum 'schoenobatae'
4017 Ono 1258.
156 Cassa nuce non emam See Adag. 708
(Vitiosa nuce non emam).
157 Plaut. Rud. 1324.
4018
I63 Plaut. Capt. 951.
in Captiui duo Otherwise Er. usually inflects
titles, e.g. "in Menaechmis"; see ASD II, 4,
p. 201, n.1. 128.
I65 Capt. 951 £ (Interibi; verberea: vervecea v.l.
et ed. Mediol. 15°°).
167 Quidam... cverberea' The reference is to
Giambattista Pio's Plautus commentary, who
notes: "Sunt qui 'verberea' scribant, hoc est
'digna verberibus'." For Pio's commentary
see ASD II, 6, p. 367, n.lI. 429-430.
4019
I72 Hic esto! Source not identified. Er. quotes
the same phrase in Adag. I684 (Praesens
abest), ASD II, 4, p. 138, 1. 179·
173 Hoc age! Suet. CaL 58, 2.
Plaut. Capt. 930 and 967.
4020
176 in aliena... harena For the expression,
which aptly suits the context, see Adag. 2562
(In tua ipsius harena).
inducti. .. comici After Plaut. Poen. 581, but
the reading proposed by Er. is to be rejected
in the light of Mss. evidence. His explana-
tion (11. 177-178) is therefore incorrect.
178 Poen. 581 (179 edepol: aedepol ed. Mediol.
1500; condoctior: indoctior ed. Mediol. 1500,
inductior v.l.; quam tragoedi aut comlCl:
quam in tragoedia comici ed. Mediol. 15°°).
180 Colabiscus The correct form is ColIybiscus
(Colabiscus ed. Mediol. 1500).
182 Poen. 580 (condocta: conducta v.l. et ed.
Mediol. 1500).
4021
185 Odium ... vocabulo See Ono 315-333.
Hor. Epist. I, 17, 30 £ "cane peius et angui /
vitabit". Er. quotes from memory.
186 Plaut. Amph. 679 £ (187 Expectatun:
expectatus ed. Mediol. 1500; 188 salutat magis
haud quisquam).
4022
I92 The quotation is not found in Plautus, but
in a supplement to the Amphitruo composed
by humanists; see Adag. 3716, p. 139, n.ll.
2°4-2°7. The lines appear in Braun, Scenae
suppositiciae, p. 132.
196 Plaut. Poen. 530 (197 cursu vel gralla-
torem).
198-199 cGralae'... antiquitas After Non. p. 165
Lindsay '''Glaratores' sunt colobathrarii;
'gralae' enim sunt fustes, qui mittuntur"
(quis innituntur Pio). - Er. interprets 'colo-
bathrarius' (Non.) as XIXAO~&T'Y)C;; see 1. 199.
199-200 XIXAO~&TIXL ••• fimambuli See G.Goetz
et al. (ed.), Corpus glossariorum Latinorum, I,
s.v. XIXAO~&TYJC;: funambulus; II, p. 337: XIXAO-
~IXT'Y)(J(JX.OLVO~IXT'Y)C;: funambulus. Er. knew
the word 'schoenobatae' also from luv. 3, 77.
280 ADAGIA 4023-4026
200 vocantur funambuli. Ii fustes quo sunt longiores a gradu cui pes innititur, hoc
gradus sunt maiores. Tantum elicere licuit e corruptissimo loco apud Nonium,
praesertim in aeditione Aldina. Idem Plautus in Menaechmis:
Atque eccum incedit. Moue formicinum gradum.
Formicae videntur currere, quum minimum promoueant. Rursus in Poenulo:
205 Vicistis cochleam tarditudine. In eadem tardos appellat spissigradissimos et
Tardiores quam sint corbitae in tranquillo mari.
Rursus talium gradum dicit esse succretum cribro pollinario, quod simila per
angusta foramina paulatim defluat.
[H] DAEDALEVM REMIGIVM 4°23
210 Ad celeritatem significandam Plautus in Amphitryone dixit remigiis Daedaleis pro
'volatu':
Non ocyus quiui, si Daedaleis me tulissem remigiis.
[H] ARGENTVM ACCEPI, IMPERIVM VENDIDI 4°24
Nihil hac sententia decantatius: Qui accipit beneficium perdit libertatem. Demae-
215 netus eleganter expressit in Asinaria:
Argentum accepi, dote imperium vendidi.
Nam pauper vxorem duxerat pulchre dotatam, sed in quam nihil haberet impe-
rii. Talis inducitur et Nausistrata in Phormione Terentiana.
[H] DESPVERE MALVM
LB 1186 Manet et hodie in vulgi moribus vt si quid audiant I execrandum, quod sibi
221 nolint euenire, despuant velut abominantes. Id autem haesit ex veterum supersti-
tione, qui sibi persuaserant desputationem esse remedium aduersus imminentia
mala, praecipue aduersus morbum comitialem (cui non hinc tantum est nomen
inditum quod in hominum frequentia saepius oboriatur, verum etiam quod pro-
225 hibeat comitia fieri), et in admouendis remediis ter expuere habebatur salutare;
velut etiam aduersus incantationes, vt refert Plinius. Simili superstitione contra
improbae spei fascinum ter in sinum expuebant. Plautus:
Et illic isti qui sputatur morbus venit,
cui respondetur:
230 Ain, verbero,
Mihi eum morbum esse qui me opus sit insputarier?
ADAGIA V.i.23-26
Hic rursus alter:
Ne verere, multos illic morbus homines macerat,
Quibus insputari saluti fuit atque illis profuit.
235 Idem in Amphitryone:
Teque obsecro hercle vt quae loquutus despuas.
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[H] XPHLEI KAI KTHLEI 4026
Qui se totum alicuius haberi volebat dicebat: Xp~cre:~ xa~ X'T~cre:~ tuus sum, hoc est
et vsufructu et proprietate. Siquidem in possessionibus saepenumero fit vt penes
240 alium sit dominium, penes alium vsusfructus. M. Tullio Curius libro octauo: Si
vales bene est. Sum enim xp~cre:~ !J-EV tuus, X'T~crE~ aE Attici nostri. Ergo fructus est
tuus, mancipium illius. Sentit Curius se sic esse addictum Attico vt tamen bene
velit Ciceroni. Id M. Tullius velut exponens ita respondet: Et nisi haberem stu-
208 paulatim I: paulatim paulatim H.
201 Non. loe. cit. (n.1l. 198-199). In the Aldine
edition of 1513, col. 1269, 11. 44 ff. the passage
reads: "Grallarores sunt colobathatrari; gral-
larae enim sunt fustes, qui mittuntur."
202 Plaut. Men. 888.
204 Poen. 532.
205 Poen. 506 f. (206 quam corbitae sunt).
207 Poen. 513.
4023 Cf. Otto 498.
210 The quotation is not found in Plautus, but
in a supplement to the Amphitruo composed
by humanists; see Adag. 3716, p. 139, n.1l.
2°4-2°7. The line appears in Braun, Scenae
suppositiciae, p. 132.
4024
214 Qui... libertatem After Publil. Syr. 48
Friedrich "Beneficium accipere libertatem est
vendere." Walther 2002. Suringar 246.
215 PIaut. Asin. 87.
218 Ter. Phorm. 990 ff.
4025
220-221 Manet... abominantes According to a
time-honored belief human saliva has magi-
cal power. People were wont to spit (usually
three times) in order to avert such evil as
demons, witches, and the evil eye. See R.
Ellis, A Commentary on Catullus, Oxford,
1889\ p. 174; H. Bachtold-Staubli, ed.,
Handworterbuch des deutschen Aberglaubens,
VIII, Berlin, 1936-37, s.v. spucken, 326.
Hadrianus Junius recalls that it is usual for
the Dutch to admonish someone uttering a
209 Daedaleum H: Daedalium 1.
term of abuse or an obscenity to 'spit it out'
(Adagiorum centuriae VIII cum dimidia,
Basileae, 1558, 801 'In solum': "vulgaris lingua
monet dicterium aut inhonestius verbum
despuere soloque allidere").
221-226 Id ... Plinius The latter part of the sen-
tence lacks sequence; Er. worked hurriedly.
221-223 veterum ... comitialem After PHn. Nat.
XXVIII, 35. The negative qualification of the
ancient belief as superstitious is Er.' own.
224-225 quod in . .. fieri The former etymology
is probably Er.' own, the latter is taken from
Fest. p. 268 Lindsay. - The ancients regarded
an occurrence of epilepsy as ominous.
225-227 in admouendis ... expuebant After Plin.
loco dc., 35-36.
contra improbae etc. PHn.: "Veniam quoque a
deis spei alicuius audadoris petimus in
sinum spuendo."
227 Plaut. Capt. 550 ff. (228 insputatur
Pylades: sputatur codd. et ed. Mediol. 1500;
morbus interdum venit; 230 Ain, verbero, /
Me rabiosum atque insectaturn esse hastis
meum memoras patrem, / Et eum morbum
mi [mihi codd. et ed. Mediol. 1500] esse, ut
qui me; 233 iste; 234 is).
235 Plaut. Asin. (!), 39.
4026
240 Cic. Fam. VII (!), 29, 1.
243 Fam. VII, 30, 2 (haberem socium studio-
rum meorum; 244 quoniam proprium te
esse; 245 nexo; est cuiusque proprium).
diorum meorum socium Atticum nostrum. Cuius quando te proprium esse scribis
245 mancipio et nexu, meum autem vsu et fructu, contentus isto sum. Id enim cuiusque
est proprium quo quisque fruitur atque vtitur. M. Tullius ludens cum iureconsulto
ostendit proprietatem bifariam constare, mancipio et nexu. Nee hoc ius deside-
rat, modo liceat vti frui, propterea quod quamdiu manet ius vtendi fruendi per-
inde est ac si res sit propria.
250 [HJ FERIRE FRONTEM 4027
Qui supra modum et impotenter indignantur frontem ferire dicuntur. M. Tullius
Ad Atticum epistola prima: Puto te in hoc aut risisse aut ingemuisse. Vt frontem
ferias, sunt qui etiam Caesonium putant et caetera. Quae prius dixerat iudicabat
esse digna vel risu vel gemitu, caeterum de Caesonio tarn esse indignum vt Atti-
255 cus frontem ferire debeat. Qui hoc negant esse prouerbium eadem opera negent
esse prouerbium per/ricare frontem et premere pollicem aliaque complura quae a
gestu corporum ducta sunt.
[HJ VIRTVTEM OMNEM EXPLICA! 4028
Eodem libro vsurpat Homericum carmen vt vulgo celebre: IlClv"t'o~'YJc; &pE"t'ijc.;
260 !J.~!J.v~aXEO, curaque et effice vt ab omnibus et laudemur et amemur. Carmen ita
reddi potest:
Omniiugae tibi virtutis succurrat imago,
id est: In hoc negotio expedi omnes vires omnesque ingenii neruos.
[HJ CLEMENS LANISTA 4029
265 Antea commemorauimus Graecum prouerbium d5vouC; aq;&'x'1"1JC;, id est beneuolus
mactator. Huic simillimum quod habet M. Tullius Epistolarum ad Atticum libro
prima (epistolae initium est Quaeris ex me): lanista clemens. Nam vt reiectio facta
est clamoribus maximis, quum accusator tanquam censor bonus homines nequissimos
reiiceret, reus tanquam clemens lanista frugalissimum quemque secernit, vt primum
270 iudices consederunt, valde dissidere boni coeperunt.
[H] PRAEPOSTERE
Quum sentiemus rem praepostere geri, veluti quum populus imperat principibus
aut discipulus docet praeceptorem, conueniet illud M. Tullii ex eadem epistola:
Ego, inquit, respondebo tibi ua'1"spov 1tpO'1"SPOV ~O[.L1JP~xwc;. Est autem figura gram-
275 maticorum, quam illi et 1tpw6ucr"t'spov siue lHJ"'1"Ep61tpw'1"oV appellant, quum quod
prius est natura, posterius refertur, veluti si quis dicat: 'Cornelia Gracchos edu-
cauit ac genuit.' In Homero talis tropus frequenter est obuius.l
ADAGIA V.i.27-32
LB lI87 [HJ CONSESSVS IN TALARIO LVDO 4°31
Nee prouerbii specie caret quod habetur in eadem epistola: consessus talarius, pro
280 'conuentu hominum parum honoratorum'. Nam 'consessus' (Graece crUVEOpWV)
proprie dicitur senatus aut iudicum, qui solent ex honestissimis deligi. In
consessu talario qui nequissimus est primas tenet. Verba Ciceronis sunt haec:
Non enim vnquam turpior in ludo talario consessus fuit: maculosi senatores, nudi
equites, tribuni non tam aerarii quam, vt appellantur, aerati. Pauci tamen boni
285 inerant et caetera. Quanquam et is iocus est prouerbialis, quod ait illos vulgo
appellari solere pro tribunis aerariis tribunos aeratos, hoc est 'obaeratos' aut certe
'bene nummatos peculatu'.
[H] CONTRAHERE VELA 4°32
In eadem epistola dixit contrahere vela pro eo quod est 'reprimere sese et cautius
290 agere'. Contraxi, inquit, vela perspiciens inopiam iudicum neque dixi quicquam pro
testimonio nisi quod erat ita notum atque testatum vt non possem praeterire. Itidem
Horatius:
Et idem
Contrahes vento nimium secundo
295 Turgida vela.
Sumptum est a nautis, qui vehementius spirante vento vela contrahunt, quo
tutius nauigent, vento languidiore pandunt, captantes auram.
4°27
251 Cic. Att. I, I, I (253 putent: putantv.l.).
256 perfricare frontem See Adag. 747 (Faciem
perfricare. Frontis perfrictae).
premere pollicem See Adag. 746 (Premere pol-
licem. Conuertere pollicem).
256-257 aliaque etc. See Adag. 748-75°.
4028
259 Horn. 11. XXII, 268, quoted in Cic. Att. I,
15, 1.
26} omnesque ingenii neruos Er. discusses this
Ciceronian phrase in Adag. 316 (Omnibus
neruis) and 2868 (Omnibus neruis).
4°29
265 Antea Adag. 2I07 (Beneuolus trucidator).
266 Cic. Att. I, 16, } (269 secerneret; 270 dif-
fidere) .
4°3°
273 Cic. Att. I, 16, I (274 respondebo: ego
respondebo v.l. et ed. Basil. 1528).
275 uO"'TEp67tpw'TOV A rare form, which is
attested only once; Corpus glossariorum Lati-




279 Cic. Att. I, 16, 3.
280-281 consessus'... iudicum See Adag. 2431
(Amphyctionum consessus).
282 Att. I, 16, }.
284 non ... aerati Modern editors read "non
tarn aerati quam, ut appellantur, aerarii" (not
moneyed so much as, what they are actually
called, bribe-takers); see Shackleton Bailey ad
loc. (Cicero 5 Letters to Atticus, I, Cambridge,
1965, p. }I5)·
4°32 Collect. 776 (Pandere vel contra-
here vela). Ono 1857.
289 Cic. Att. I, 16, 2.
292 Hor. Carm. 11, IO, 22 ff. (293 sapienter
idem).
[HJ ELIIETE NYN MOl 4°33
300
In eadem carmen Homericum festiuissime vsurpat ad continuationem nar-
rationis:
id est"Ea1tE't'E VUV [.Lm, Moumn, ()1tCJJc; a~ 1tpWTOV ~1tEcreE,
Dicite nunc~ Musae~ dixistis quippe priora.
In commemoratione rerum ridicularum habebit gratiam. In Aldina aeditione
hemistichium modo refertur: "Ea1tETE VUV [.LO~, MoUaCH. Neque enim semel habe-
30 5 tur apud Homerum, licet finis non sit idem, velut illud
Iliados secundo.
[H] IN DlERECTVM 4°34
Quibus precamur exitium, eos iubemus ire in malam crucem) ad coruos, ad Cyno-
310 sarges. Pro eodem prisci dixerunt in dierectum) quod illi 'dierectos' appellarent in
crucem suffixos. Nonius citat ex Varrone:
LB n88
316
Apage in dierectum a domo nostra istam insanitatem!
'Dierectos' dici putat quasi 'in diem erectos'. Fortasse scriptum erat 'in dium
erectos') quod qui crucifiguntur sub dium exponuntur, praesertim quum addat 'a
domo nostra'. Sub dium rapiuntur quae domo efferuntur. 'Insanitatem' aultem
pro 'insania' dixit et M. Tullius) ne quis mendum suspicetur.
[H] MlTTERE SANGVINEM 4°35
Olim militibus, si quid grauius deliquissent, ignominiae causa incidebatur vena.
Id appellabant sanguinem mittere. M. Tullius in eadem epistola: Missus est sanguis
320 inuidiae sine d%re. Sentit se liberatum aliqua parte inuidiae, quod in eo iudicio
non valuisset ipsius testimonium idque citra dolorem suum, quod omnes scirent
iudices fuisse corruptos. Idem libro sexto, epistola prima: Sic Appius~ quum ex
(h.poc~pEaECJJC; prouinciam curarit~ sanguinem miserit~ quicquidpotuit detraxerit, mihi
tradiderit enectam et caetera. Quin hoc ipsum ex &epoc~pEaECJJC; curare 1tocpm[.L~WaEC;
325 est in hominem furacem ac rapacem. Metaphora sumpta est a medicis, qui in cer-
tis morbis corpus inaniunt, inedia aut venarum incisione superflua detrahentes.
[H] FABANVMMVS
Dictum est alias olim fabis ferri solita suffragia. Quod innuisse Pythagoram exis-
timant, quum vetaret edere fabas. Corrupta itaque suffragia lepidissimo tropo
330 significauit M. Tullius in eadem epistola: Sed heus tu, videsne consulatum ilium
ADAGIA Y.i.33-38
nostrum, quem Curio ante &7tOeEWa~\I voeabat, si hie factus erit, fabam nummum
futurum? Haec ille. Vbi faba nummus est, ibi redemptum est suffragium.
[H] NIHIL! EST AVT NIHIL CVRAE EST 4°37
Idem eodem libro, epistola cuius initium Quum e Pompeiano, versiculum Rhin-
335 tonis vt vulgo iactatum refert: Illud tamen inquit velim existimes, me hanc viam
optimatum post Catuli mortem nec praesidio vllo nec comitatu tenere. Nam vt ait
Rhinton, vt opinor,
O[ [J-E:\I mxp' OUDE\I Ela~\I, oIe; D' OUDE:\I [J-EAE~, id est
Nihili quidem hi sunt, caeteris curae est nihil.
340 Sentit se non vti praesidiis magnatum, quod partim nihil possint, partim negli-
gant res.
[H] E TERRA SPECTARE NAVFRAGIVM
Alias nobis dictum est De muris iudicare Achiuos pro eo quod est 'in tuto spectare
aliorum pericula'. Idem alia metaphora festiuius extulit M. Tullius libro Ad Atti-
336 ait supplevi: om. H 1.
4°33
299 Horn. If. XVI, H2, quoted in Cie. Att. I,
16, 5 (301 07t1tW'; ~~ 7tF!cil''C'ov 7tuF! €fLm:m:). Er.
follows the Basel Ip8 edition of Cicero.
305 Horn. If. 11, 484 (3°6 €xoumx~).
4°34
309 ire in malam crucem Plaut. Cas. 641, Poen.
347, Pseud. 335; Ter. Phorm. 368. - ad coruos
See Adag. 1096. - ad Cynosarges See Adag.
2070.
310-313 in dierectum... 'in diem erectos' Non.
p. 70 Lindsay.
3II Varro, Men. 142 Cebe IV: quoted by Non.
P·7°.
313 in diem Non.: "ad diem".
315 Sub dium rapiuntur Hor. Carm. I, 18, 13
"sub divum rapiam."
316 Cie. Tusc. Ill, 5, IQ.
4°35
318-319 OHm... mittere Gell. X, 8.
319 Cic. Att. I, 16, H.
322 Att. VI, I, 2 (EO.
4 0 36
328-329 Dictum ... fabas See Adag. 2, viii (A
fabis abstineto).
330 Cic. Att. I, 16, 13 (331 amea; mimum: num-
mum v.l. et ed. Basil. 1528). For the expres-
sion "fabam mimum" see Ouo H17.
4 0 37
334 Cic. Att. I, 20, 3 (336 optimatem: optima-
tum v.l. et ed. Basil. 1528; 338 TO~';: oT,; ed.
Basil. 1528).
334-335 Rhintonis See Shaekleton Bailey's note
ad loe. (Cicero sLetters to Atticus, Cambridge,
1965-197°); Kaibel, p. 189.
4038
343 Alias Adag. 2193 (Quid Achiuos a tufre
iudieatis?) .
344 Cie. Att. I!, 7, 4 (348 U7tO; rHEYTi 7tuxv1i,;:
crTEY1i,; ed. Basil. 1528; ~(Xx6:~o,;: EVX)'jAOC; ed.
Basil. 1528).
286 ADAGIA 4039-4043
345 cum ii., epistola De geographia: Nunc vero~ quum cogar exire de naui non abiectis
sed ereptis gubernaculis~ cupio istorum naufragia ex terra intueri~ cupio~ vt ait tuus
amicus Sophocles~
Quanquam hic versiculus in aliis codicibus habebatur varius, sed aeque depraua-
350 tus, in aliis erat omissus. Videtur esse versus trochaicus catalecticus
Pro e:UX'Y)AOC; quidam codices habebant ~&Xc(AOC;, quod quid sit non intelligo;
e:<JX'Y)AOC; non patitur carminis ratio. Sensus autem hic videtur esse: optat de tecto
audire tumultus aliorum, ipse vacuus et quietus animo.I
LB n89 [HJ QVI PRIOR LAESIT 4°39
356 In eodem libro, epistola Subito quum mihi dixisset et caetera, vsurpat versum
Homericum, minitans vindictam ei qui prior lacesseret. Nam nos quidem, inquit,
si per istum tuum sodalem Publium licebit, crOr.p~crTe:Ue:~'J cogitamus; si ille cogitat tan-
tum duntaxat nos offendere et, quodproprium est artis huius~ E7tc(yyE:AAO(.lC(~
id est
denuncio
Vlturum me hominem quisquis prior iritarit.
[HJ QVODDATVR
Nonius Marcellus citat hunc versiculum e Caecilii Plotio:
365 Patiere quod dant, quando optata non danunt.
'Danunt' antique dictum est pro 'dant'. Conuenit cum eo quod alibi retulimus ex
Cicerone, T~ (.l~'J a~a6(.le:\lc( et huic similibus.
[HJ CHIMAERA
Hominem inconstantem ac variis moribus aut opus sibi non cohaerens M. Tul-
370 lius designat festiuiter iUo versu Homerico: Quod de Quinti, inquit, fratris epistola
scribis, ad me quoque fuit
ITp6cr6e: AE:W'J, 07t~ee:'J as ap&XW\I, (.lE:crcrY] o~ X~(.lC(~PC(.
Quid dicam nescio. Nam ita deplorat primis versibus mansionem suam vt quemuis
mouere possit,. ita rursus remittit vt me roget vt annales suos emendem atque edam.
375 Epistolam sibi inaequalem appeUat 'chimaeram'.
ADAGIA V.i.39-43
[H] NIHIL DVLCIVS QVAM OMNIA SCIRE
M. Tullius Ad Atticum libro iiii., epistola Delectarunt me, refert hunc senarium
ceu vulgo celebrem:
OUOEV yAUx.trrEpOV ~ 1tav dOEV~~, id est
380 Nil dulcius quam scire prorsus omnia.
Versus corruptus constabit, si addas E:crnv, sic:
OUOEV yAux.tvre:p6v scrnv ~ 1trXvT' dOEV~~
aut: ~ 1tav dOEV~~. Ac mox subiicit: Quare vt homini eurioso ita perseribas ad me
quid primus dies, quid seeundus, quid eensores, quid Appius, quid illa populi Apu-
385 leia. Est et illud aliquoties obuium in epistolis M. Tullii, 1trXVTCX 7tEP~ 7trXvTWV.
[H] DE STATV DEMIGRARE 4°43
Quemadmodum de gradu deiiei dicuntur qui depelluntur a proposito, quo de
nobis antea dictum est, ita M. Tullius Ad Atticum libro quarto, epistola Occupa-
tionum mearum, dixit de statu demigro pro eo quod erat 'recedo a vitae instituto'.
390 Disrumpantur, inquit, ii qui me posse aliquid doluerunt. Multa mihi dant solatia,
nee tamen ego de mea statu demigro, quaeque vita maxime est ad naturam ad eam
me refero. Translatum videtur vel ab athletis vel a praeliis, vbi laudi erat non ces-
sisse loco. I
347 Soph., fr. 636 !rGF IV Er. himself notes
that the Greek line is corrupt. It has escaped
his attention that a correct and fuller version
is found in Stobaeus, IV: 17, 12, on the
strength of which the quotation in Cicero's
letter can be restored in the following way:
x&v U7tO (J'd:.yYl / 7WXV1je; &XOUE~V ~(Xx<xaoe;
e:u30ucr7) cppe:vt. The sense is: "(I want)
beneath my roof with mind asleep to hear
the pattering shower". See Shackleton Bai-
ley's note ad lac. (Cicero 5 Letters to Atticus,
Cambridge, 1965-197°).
352 Pro e:UX1)AOe; ... ~<xx(xAOe; Er. knew this vari-
ant reading through a marginal note in
Cratander's edition of Cicero (Basil. 1528).
4°39
356-357 Cic. Att. Il, 9, 3. Horn. 11. XXIV: 369.
357-360 Nam ... X(XAe:7t",VYl Cic. lac. cit. (358
cogit, at Gronovius: cogitat codd. et ed. Basil.
1528; 359 defendere: o./fendere v.l. et ed. Basil.
1528; est proprium: proprium est v.l. et ed.
Basil. 1528; 360 8Te: ne;: ocrne; ed. Basil. 1528).
4°4°
364 Non. p. 138 Lindsay (Plocio). Caecilius, fr.
176 Ribbeck CRE, p. 75.
366 alibi Adag. 3143 (Quae dantur).
4°41
369 Cic. Att. Il, 16, 4 (374 emendem et edam).
Modern editions give only the first half of
the Homeric line (If. VI, 181): "7tp6cr8e: AEWV,
om6e:v 3~ - quid dicam nescio." Cicero
breaks off, since the rest of the line is not
appropriate. The rest of the line has been
supplied in the Basel 1528 edition of
Cratander.
4°42
377 Cic. Att. IV: 11, 2 (379 7t<XVT' Victorius: 7t~V
codd. complures et ed. Basil. 1528, 1ttXVT(X in
margine).
hunc senarium Menander, Epitr. 2 Koerte I,
P·9·
383 Cic. lac. cit. (perscribe; 384 Appuleia).
385 1ttXV"C'(X 1te:pt 7t<XVTWV Cic. Fam. XII, 20 and
XV; 17, I.
4043
387 de gradu deiici See Adag. 298.
388 Cic. Att. IV: 18, 2.
390 Cic. lac. cit. (dirumpuntUf; aliquid posse:
posse afiquid v.I. et ed. Basil. 1528).
288
LB II90 [H] STRVMAM DIBAPHO TEGERE
395 Strumam dibapho tegere dixit M. Tullius Ad Atticum pro eo quod est 'infamiam
aliqua dignitate obliterare'. Viltinii, inquit, strumam sacerdotii dibapho tegere.
'Dibaphon' appellat purpuram bis tinctam. 'Struma) est tumor corporis veluti
gibbus. Ea deformitas interdum purpura dissimulatur. Idem ad M. Coelium libro
secundo: Nam Curtius noster dibaphum cogitat, sed eum injector moratur. Dibaphi
400 nomine designat magistratum cui fas erat dibapho vti. Sed iocatur illi rem parum
ex sententia cedere, quod tinctor esset in mora.
Est autem haec vna ratio obliterandae infamiae, splendore dignitatis hominum
calumnias deterrere. Mediocris enim fortuna patet inuidiae. Nec desunt fortasse
qui hoc consilio enituntur ad mitras et ad galeros cardinalitios.
405 [H] MVLTA IN MEDIO 4°45
Antea commemorauimus Multa cadunt inter calicem supremaque labra. Idem alia
metaphora extulit M. Tullius Ad Atticum libro sexto, epistola Et si nil sani: Non
quo me aliquid iuuare posses; quippe res in manibus, tu autem abes longe gentium,
IloAAoc 0' EV ~E-ra~x~tcp
410 N6-roc; XUAtVOE~ X0~a-r' EupdYjc; &'A6c;.
Ita Cicero sentit multas rerum nouationes exorituras antequam Atticus, qui pro-
cuI aberat, possit opitulari. Senarii sunt, quos ita vertas licet:
Sed interim in medio Notus
Multas patentis voluit vndas aequoris.
415 [HJ PRECES ARMATAE
Idem libro nono, epistola cuius initium Tuas xi. Ca!', 7tE~8avcX.yxYJv appellat sua-
sionem cum necessitate vique coniunctam, quales sunt principum preces, id
quod eleganter Ouidius expressit in Ioue: Precibusque minas regaliter addit. Cice-
ronis verba subscribam: Ego autem non tam YOYJ-rdav huius timeo quam 7tE~8-
420 av&y-xYJv. 'A~ yocp TWV TUPcX.VVWV Oe:~crE~C;' , inquit Plato, 'ola8' on ~E!.Hy~zva~ &v&y-
xa~c; dcrtv', id est Non tam fucos huius timeo quam parendi necessitatem. Nam
tyrannorum preces, vt ait Plato, scis necessitati admixtas esse. Extat et ille mimus
celebris
Cogit rogando qui rogat potentior.
42 5 [HJ LIBERO LECTO NIHIL IVCVNDIVS 4°47
M. Tullius Ad Atticum libro xiiii., epistola cuius initium 0 mi Attice, de Quinto
loquens: A ducenda autem vxore sic abhorrens vt libero lectulo neget quicquam esse
iucundius et caetera. Expertus fuerat Quintus vxorem. Ea mortua torquebatur
etiam magna cura de debitione dotis. Coelibem itaque vitam iudicabat esse
430 suauissimam. Earn appelIat 'lectulum liberum', siquidem, vt ait Iuuenalis, mini-
mum dormitur in illo lecto in quo nupta iacet.
[HJ BENEFACTIS PENSARE DELICTA
Eodem libro, epistola cuius initium Certior a Pylio factus, eitat hunc senarium
eitra nomenclaturam vt vulgo celebrem:
id est435 'A.AAm~ EV Ea8Ao~~ '!ov ~' 1X7tw8ouv'!(u ~6yov,
Aliis benefactis hocce depellunt probrum.
Loquitur, ni fallor, de Bruto et Cassio, qui occiderant Caesarem. Locus sic habet:
Itaque Idus Martiae me non tam consolantur quam antea. Magnum enim mendum
continent, et si illi iuuenes &AAO~~ [J-EV Ea8Ao~~ et caetera. Conuenit cum ilIo ~u
440 x(Xx&~ e:6 op&v AEye:~~.1
432 Benefactis H: Benedictis I [sed Benefactis
in indice].
436 benefactis scripsi: beneactis H 1.
4°44
395 Cic. Att. Il, 9, 2.
396 Cic. loco cit. (Vatini strumam sacerdoti
~L~&ep((> vestiant).
398 Fam. Il, 16, 7. The name of the addressee
is Caelius.
399-400 Dibaphi... vti Actually 'dibaphus'
denotes a magistrate's robe.
403 Mediocris... inuidiae See Adag. 3759 (Co-
gnatio mouet inuidiam).
4°45
406 Antea Adag. 401.
407 Cic. Att. VI, 3, I (sane; 408 res enim est in
[enim om. ed. Basil. 1528]). The provenance
of the Greek fragment is unknown.
4046
416 Cic. Att. IX, 13, 4.
418 Qv. Met. Il, 397.
419 Cic. loco cit. (420 nA&1'WV; 420-421
&V&YXotLC;: &V&YXotLC; daLv ed. Basil. 1528).
After Plat. Epist. 7, 329 d.
422-424 ille mimus ete. The line has tradition-
ally been attributed to Publilius Syrus, but
wrongly so. See Publil. Syr. Mimi Sententiae,
p. 97, no. 54 Friedrich "Cogit rogando, cum
rogat potentior."
4°47
426 Cic. Att. XIV; 13, 5 (427 abhorret; esse
quicquam).
430 Mter luv. 6, 268 £
40 48
433 Cie. Att. XIV; 22, 2 (Pilia; 435 1'6'.10'). The
provenance of the Greek line is unknown.
437 Cic. loco cit. (438 Itaque me I.M.).
439 [.LEV Cic.: EV (see 1. 435 above). The mistake
may well go back to Er. himself, who used to
work hurriedly. There is a possibility that he
intends to correct EV, but in such cases it is
usual for him to make an explicit observa-
tion.
439-440 illo etc. Er. quotes from memory a
fragment of Sophocles, fr. 855 TrGF IV;
which is transmitted by Plutarch, Mor. 504 c
and 810 b: Ou [.LEfLepofLa~ aE' opwv ytkp EiS
xaxwc; AEYELC;. He translates the line in
Apophth. VI, Varie mixta 82, LB IV; 293 D:
"De te queror nil: male loquens facis bene",
explaining Nestor's words as follows: ''Ali-
quid concedendum est viris fortibus deque
republica bene meritis, et bene pensat lin-
guae vitium qui factis egregius est." In Lin-
gua (ASD IV; rA, p. 72, 11. 502 £) Er. attrib-
utes the same fragment mistakenly to
Homer: ''Atque Aiaci quidem intemperantius
maledico non indignatur apud Homerum
Nestor, quod linguae vitium bene gerendae
rei strennuitate pensaret".
LB II91 [H] TEMPESTAS RERVM
id est445
Quum significabimus magnam rerum confusionem, vti licebit illis versibus
Homericis quos vsurpat M. Tullius libro EpistoIarum ad Quintum fratrem iii.:
"H!-L(X1" 07tWP~V<f), 01'e: A(X~p6T(x1'OV xse:~ uowp
Ze:U~, (he: o~ y' eXvSpe:CHH X01'e:crCi&f.LEVO~ X(J..Ae:7t~Vn,
Mensibus autumni vehementem Iuppiter hymbrem
EffUndit, quum succensens mortalibus instat.
Subiicit ibidem protinus alios duos versus, quibus significat ob iniustitiam homi-
num a superis immitti mala:
450 "H ~[lJ EV eXyoPll crxoA~a~ Xp[VUlcr~ ee:f.L~cr1'&~,
'Ex OE o[X1JV EA&CiWCi~, (k&v 07t~V OUX &AEYOV1'E~,
Inue foro violenta ferunt suffragia praui, at
Vindictam accersunt, spernentes iussa deorum.
[H] ALTIVS OROMEDONTE
455 Theocritus in Thalysia:
id est
id est
"Q<; [Lm x(Xt TSX1'WV [LEY' &7tEXeET(x~ o~ 1'~<; EPEUVij
'Icrov OPEU~ xopu<p~ 1'EAEcr(J..~ 86!-Lov 'Qpo!-LSOOV1'OC;,
Sic mihi magnopere faber est inuisus, in altum
Qui struit, adnitens superare iugum Oromedontis.
460 Allegoria prouerbialis est, deterrens ab insolentia, ne quis se praeponat iis qui-
buscum nullo pacto est conferendus. Scholiastes indicat Oromedontem esse
montem in insula Co. Suspicor allusum ad poetam Coum, nam pauIo post
Homerum appellat poetam Chium.
[H] PRIMAS TENERE
465 M. Tullius Ad Quintum fratrem epistolarum libro tertio carmen adfert veluti
7t(XPO~!-L~&oe:<;. Il/ud vero, inquit, quod a puero adamaram,
totum occidisse. Queritur enim illic oppressa republica nullum esse locum vel
exercendae virtuti vel tuendae dignitati. Carmen suspicor esse Homeri, quod ita
470 verti potest:
Primas vsque tenere aliosque excel/ere laude.
Idem vsurpat libro xiii. ad Caesarem.
ADAGIA V.i.49-54
[H] AVRICVLAM MORDICVS
Et hodie vulgus illiteratum, quum impotentem inimicitiam significant impatien-
475 temque vindictae cupiditatem, aiunt: Vel auriculam illi lubens mordicus ampu-
tassem. M. Tullius Ad Quintum fratrem epistolarum libro tertio: Ad inimicitias
res venisset, si cum Esernino Samnite Pacideianus comparatus videretur, auriculam
fortasse mordicus abstulisset, cum Clodio quidem certe rediisset in gratiam. Haec
M. Tullius.
480 Aptius dicetur in hominem qui, quantumuis indignetur, magis cupiat quam
possit laedere. Mulierum enim ac puerorum est auriculam mordicus arripere.
De Esernio siue Esernino et Pacidiano nobis alibi dictum est ex autoritate
Flacei.
[H] $AINonpo~nllEIN
485 Hac voce M. Tullius videtur delectatus: ita subinde vsurpat in epistolis. Est
autem vultu fronteque praeferre hilaritatem ac beneuolentiam, quum aliud geras
in animo. Vnde illud Maronis:
Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem.
[H] FACILES PARTVS 4°54
490 Theocritus in Encomio Ptolemaei:
4049
443 Horn. Il. XVI, 385 E, quoted by Cic. Ad Q
fr. Ill, 7, I (445 3~ p' &v3pwcn; 450 ot ~L:l'J dv).
4°5°
455 Theocr. 7, 45 f.
460 Allegoria prouerbialis est There is no evi-
dence that the image was in use as a proverb.
461 Schol. ad loc., p. 90 Wendel.
462 paulo post Theocr. 7, 47.
4°51
465 Cic. Ad Q fr. Ill, 5, 4-
467 Ho~. :1. VI" 208, ~u?te~ by Cic.}oc; cit.
(1tOAAOV rxpLC1'E:UE:LV X.rxL U7tE:LPOX0C;: rxLE:V rxpLa-
1'e:UE:~V x.rx~ \mELpoxov ed. Basil. 1528).
469 Horn. 11. VI, 208 ;;;: XI, 784.
472 Cic. Fam. XIII, 15, 2.
4°52
474-476 Et hodie ... amputassem I have been
unable to document this from Dutch
sources; even Suringar (21) fails to give a ver-
nacular equivalent. Wander, Ill, s.v. Ohr,
II34, quotes' "Ich will ihm die Ohren abreis-
sell" (I want to tear his ears off; no source
given).
476 Cic. Ad Q fr. Ill, 4, 2 (477 venisset, cum
Aesernino: venisset si cum Esernino ed. Basil.
1528; viderer: videretur ed. Basil. 1528; 478
redisset).
482-483 De Esernio etc. Adag. 1498 (Esernius
cum Pacidiano). - Er.' reference to Horace is
due to a lapse of memory. The source of the
expression is Lucilius (fr. Ip f. Krenkel),
quoted by Cic. Opt. gen. 6, 17.
4°53
485 Hac ... epistolis Cicero uses the verb, which
he coined himself, only twice (Att. VII, 21, 1
and XIV: 22, 2).
486 vultu fronteque See Adag. 1304 (Ex fronte
perspicere) .
487 Verg. Aen. I, 209.
4°54
490 Theocr. 17, 44 (491 P'tJ mLOL : P'tJL3~rx~ v.l.).
'p I~ ~\ I 1 ~", " 1 1 I
1JWLrx~ oS yovrx~, TSXVrx 0 OU 7tOT smxoTrx 7t(xTp~.
LB II92 Sunt[aciles partus, sedproles nata parentem
Ore re/ert nunquam.
Pater est iuxta iureconsultos quem nuptiae designant, sed proles non semper facie
495 maritum parientis exprimit, eoque iuxta Flaccum
Laudantur simili prole puerperae.
Quanquam et hic natura ludit varietate, quemadmodum ferme in omnibus.
Proles non semper refert matrem aut patrem, sed interdum auum paternum aut
maternum, interdum auiam, interdum patruum aut propatruum.
500 [H] PRAEFlCARVM MORE 4°55
Praeficae dicebantur mulieres in hoc conductae, vt in funere lamentarentur ac
defuncti laudes praedicarent, aliis plorandi modum praeirent, vnde et 'praeficae'
dictae sunt, quasi 'praefectae'. Ab his iocus sumitur in eos qui simulant amorem
aut dolorem, quum lucri causa faciant quicquid faciunt. Lucilius citante Nonio:
505 Mercede quae conductae flent alieno in funere praeficae,
Multo et capillos scindunt et clamant magis.
Id imitatus est Horatius:
Vt quae conductae plorant in funere dicunt
Et faciunt prope plura dolentibus ex animo.
510 Plautus apud Nonium in Friuolaria:
Superauere omnes argutando praeficas.
Conuenit et in illos qui prae inuidia non sustinent laudare nisi vita defunctos.
Naeuius apud Festum: Haec quidem me hercle, opinor, praefica est, quae sic mor-
tuum collaudat. Id familiare est vxoribus, vt maritum defunctum in alterius inui-
515 diam sine fine praedicent. Quadrabit et in illos qui, quum ipsi nihil habeant
quod laudem promereatur, laudandis aliis affectant videri aliquid. Plautus in Tru-
culento:
Sine virtute argutum ciuem mihi habeam pro praefica,
Alios quae collaudat, eapse sese vero non potest.
520 [H] SOCRATIS GALLVS AVT CALLVS
Nonius Marcellus e Varrone citat Socratis gallum in significationem caluiciei:
Inuenisse se, quum dormire coepisset tam glaber quam Socratis gallus, esse factum eri-
cium cum pilis et proboscide. Sentit quisquis illic loquitur se, quum iret cubitum,
fuisse leui corpore nec vllos habuisse pilos toto corpore, in somno transformatum
293
52 5 in ericium, qui totus hirsutus est et suum more proboscidem habet. Scio locum
esse mendosum nec me fugit quid habeat Aldina aeditio, quae pro 'gallo' legit
'caluum'. Lectio tolerabilis esset, si pro 'caluum' legamus 'callum', hoc pacto:
Inuenisse se, quum dormire coepisset tarn glaber quam Socratis callus (siue 'cal-
lum'), esse factum ericium et caetera. Socrates corporis erat patientissimi, quod
530 ad omnem laborem occalluerat, ambulabat nudis pedibus, dormiebat humi. Hinc
iocus in Socratis callum. Non ignoro quid narrent de galla deplumato, quem
Diogenes, ni fallor, immiserat in scholam Platonis, sed magis placet vt legamus
'callum'. Facilis enim transitus est a c in g, cognatam literam. In corporis parti-
bus quae callum habent non proueniunt pili, velut in pedum cauo et vola
535 manuum. Vulgus illiteratum significans nihil esse quod det, ostensa vola manus
dicere solet: Hinc mihi pilum eueile!
Adagium conueniet in nudos et inopes.
495 Hor. Carm. IV; 5, 23·
4055 Otto 1461.
501-502 Praeficae ... praedicarent After Non. p.
92 Lindsay and Fest. p. 250 Lindsay. Er. has
added the same passage to Adag. 16II (Non
est laudandus etc.) in the 1533 edition; see
ASD II, 4, p. 94, 11. 181 ff.
502-503 aliis... praefectae After Fest. p. 250.
504 Lucil., fr. 959 £ Krenkel, quoted by Non.
p. 93 (5°5 funere / praeficae).
507 Hor. Ars 431 £ (5°8 qui conducti: quae
eonduetae Lucil., cf. 1. 5°5).
510 Plaut., fr. 81, quoted by Non. p. 92 (5II
superaboque omnis).
513 Naevius, p. 231 Marmorale (fr. 129 Ribbeck
eRF), quoted by Fest. p. 250.
516 Plautus etc. See Non. p. 93, but Er. quotes
directly from Plautlis, True. 495 f. (519 quae
alios).
40 56
521 Non. p. 151 Lindsay (522 Socratis calvum;
ericium e pilis albis cum proboscide). Varro,
Men. 490 Buecheler.
526-527 Aldina... caluum' The reference is
presumably to the 1527 edition (not seen by
me); that of 1513 reads "Socrates galbam".
Aldus printed Niccolo Perotti's Cornueopiae
along with works of Varro and the vocabu-
laries by Nonius and Festus in 1513, 1517 and
1527; see A.A. Renouard, Annales de l'im-
primerie des Aide, I, Paris, 1825, pp. 151, 190,
245·
527 Leetio ... 'callum' One may note that mod-
ern editions of Nonius read "calvum".
529-530 Socrates... humi See e.g. Plato Symp.
219 e-220 b; Diog. Laert. Il, 27; Xen. Mem.
1,6,2.
531-532 quid narrent... Platonis Diog. Laert.
VI, 40 has it that Plato had defined man as
an animal, two-footed and featherless.
Whereupon Diogenes plucked a cock and
brought it into the lecture-room, saying:
"Here is Plato's man." Er. recounts the story
in Apophth. Ill, Diogenes 59, LB IV; 178 C.
533 eognatam literam Er. intends to say rather
that the letters c and g denote similar sounds
than that these letters (C and G) are similar
in form (or does he mean both of these alter-
natives?).
535-536 Vu~us... euelle! Er. refers to the same
Dutch expression in Adag. 1737 (Caluum vel-
lis), ASD II, 4, p. 174, 11. 530 f£ "Quin hodie
quoque vulgus, vbi significat nihil esse quod
adimatur, volam manus ostendens iubet inde
velli quippiam, quod ea corporis pars nemini
non sit calua." Sartorius, Adag. 427, gives the
expression as "Neemt daer wat wt" (Take
what's in here! [lit.:] Take some from this
here!, that is, from an empty hand). Suringar
32 .
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[H] VT EX BVLGA MATRIS 4°57
Nonius Marcellus refert hunc trochaicum tetrametrum catalecticum e Lucilio:
540 Ita vti quisque nostrum e bulga est matris in lucem aeditus.
Id ad nuditatem inopiamque referri potest. Potest et ad aequam omnibus vitae
conditionem. Natiuitas enim non distinguit Croesum ab Iro, non regem a ple-
beio. Eaedem sunt voces reginae parturientis et mendicae. Idem vagitus caesaris
emergentis et tenuissimi cuiuslibet. Neque mundius est cauum vnde se profert
545 monarchae filius quam vnde prodit ancillae proles.
LB II93 Festus indicat vocem esse Gallorum, qui folliculos aut I crumenas aut sacculos
scorteos, hoc est e pellibus factos, olim appellabant bulgas. Lucilius satyrica liber-
tate matricem siue vuluam bulgae nomine designauit. Quod Graeci dicunt Nudus
tanquam ex matre alibi nobis commemoratum est.
550 [H] ESVRIENTI LEONI PRAEDAM EXCVLPERE
Nonius Marcellus ex Lucilio citat hunc versum:
Vt esurienti leoni ex ore exculpere praedam.
Versus constat, si amoueas 've aut, quod vero propius est, pro 'vt' legas 'vi' et si
in 'esurienti' corripiatur 'ti' aut si legas 'esuriente'. Metrum durius est, quod nul-
555 lam habeat caesuram, sed non abhorrens a compositione Lucilii.
Adagium simillimum est illi quod alias retulimus, clauam extorquere de manu
Herculis, et lupo agnam eripere.
[H] HALOPANTA 4°59
Halopantam veteres appellabant omnia mentientem. Plautus in Curculione:
560 Edepol nugatorem lepide nactus est hunc Phedromus.
Halopantam an sycophantam magis hunc dicam nescio.
Verba sunt militis conquerentis de Curculione, qui annulo militis imposuerat
lenoni. Nonius Marcellus citans hunc Plauti locum haec refert: Halopantam aut
sycophantam: hominum genus nequam, quod ob suenda mendacia miserrima mer-
565 cede conducitur. Festus hunc in modum: 1!alopanta'significat omnia mentientem.
Il&v1"rx enim Graeci omnia, &A~'!6fLEVOV fallentem appellant. Quantum autem tri-
buendum sit eiusmodi fragmentis non minus deprauatis quam decurtatis nescio.
Aldina aeditio habuit aliam etymologiam, sed magis etiam mendosam. Nam si
'halopanta' venit ab &AEW siue &A~TEtlO!Lrx~, neutra dictio habet primam aspiratam
570 et vtraque corripit primam, quum apud Plautum sit producta, vt exigit trochaici
carminis ratio. Rursus si venit ab &AOC;, conuenit quidem aspiratio, sed haec
quoque vox habet primam breuem. Adde quod est noua compositionis forma a
ADAGIA Y.i.57-59 295
nomine non a verbo - mollius erat 1taVeaA~1'YlC;. Quoniam autem est in his voci-
bus duabus schema 7tpoaovo[Laatac;, propius alludit ad sycophantam 'halo-
575 phanta' quam 'halopanta'. l\AOCP&V1'YlC; autem dici videtur qui defert eos qui telo-
nas eonantur fraudare vectigalibus, quemadmodum sycophantae dieti sunt qui
deferebant exponantes fleos Athenis. Si legamus &'AAOCP&V1'Ylv, quasi 'aliena
loquentem varieque mentientem', eonuenit quidem metri ratio, sed abiicienda
est aspiratio primae voealis. Metrum tamen constabit, si Graeee pronuncies
580 'Halophanten aut sycophanten'. Turn enim in prima loco erit anapaestus pro
spondaeo. Plautus autem non raro graecissat in eomoedia. Verum hoc doctis
relinquo diseutiendum.
556 extorquere H: extoquere 1.
4057 Otto 1248.
539 Non. p. 109 Lindsay. Lucil., fr. 676
Krenkel.
542 Croesum See Adag. 574 (Croeso, Crasso
ditior).
fro See Adag. 576 (Iro, Codro pauperior).
546 Fest. p. 31 Lindsay "'Bulgas' Galli sacculos
scorteos appellant." Er. has taken the syn-
onymous words ftllieulos, erumenas, saeeulos
from Non. p. 109, adding seorteos, hoe est e
pellibus faetos from Fest. p. 443.
549 alibi Adag. 1744 (Nudus tanquam ex
matre).
4 0 58 Ono 935.
551 Non. p. 146 Lindsay "Idem (se. Lucilius
Satyrarum) VII: esuriente leoni ... " (VII
Mueller: uti codd.; esuriente: esurienti
codd.). Er. follows the Aldine 1513 ed., which
reads "Idem, uti esurienti leoni ... ". See
Lucil. fr. 277 Krenkel.
554-555 Metrum durius... Lucilii According to
Hor. Sat. I, 4, 8 Lucilius was "durus com-
ponere versus".
556-557 Clauam etc. Adag. 3095 (Clauam
extorquere Herculi) and 1680 (Lupo agnum
eripere postulant).
4°59
559 Halopantam ... mentientem After Fest. p. 90
Lindsay.
Plaut. Cure. 462 f. (56o lepidum lepide hunc
nactust Phaedromus [Phedromus v.l.]; 561
Halophantam an sycophantam t hunc magis
hoct esse dicam nescio).
562 lIerba sunt militis Some Mss. and the ed.
Mediol. 1500 give the passage to the soldier,
not to the Choragus, as modern editors do.
563 Non. p. 172 Lindsay.
565 Fest. p. 90 "Halapanta significat omnia
mentientem, ab eo, quod halet omnia. '1\1."1]v
enim Graeci "r~v 1r.A!J.vY)v, id est fallentem,
appellant." Er. follows the ed. Mediol. 1500.
In doing so, he has changed "Halapanta"
into Halopanta.
566-567 Quantum... neseio Er. also complains
about the faulty and fragmentary state of
FestllS, vocabulary in Adag. 1924, ASD 11, 4,
p. 292, 11. 265 ff.; see n. ad loco
568 Aldina aeditio That is, the Festlls edition of
1513, which reads "Halapanta significat
omnia mentientem, ab eo quod habet [!]
omnia; alin enim graeci "r'lJv 1r.A!J.v"1]v, idest fal-
laciam dicunt." (For this edition see Aldo
Manuzio editore. Dediehe, prejazioni, note ai
testi, ed. C. Dionisotti-G. Orlandi, Milano,
1975, no. 80.)
569 &Mw Er. erroneously takes this to mean
'err, wander'; see Adag. 3791, p. 173, n.l. 10.
571 tXA6c; Er. means indeed 'salt'.
574 schema 1r.P0O'ovo!1.(XO'[ac; Er. frequently uses
prosonomasia instead of the correct term
'paronomasia'; see Adag. 3730, p. 145, n.l.
377·
574-576 <halophanta'... vectigalibus Through
conjecture Er. arrives at the reading adopted
in modern editions, of Plautus, that is. The
word halophanta, supposedly formed by
Plautus, is unknown anyway. The explana-
tion given by Er. is based on the assumption
that the Athenian state charged excise on
salt. - teIonas A Grecism, meaning 'tax-col-
lectors'; it is used by other humanists too;
see R. Hoven, Lexique de la Prose Latine de la
Renaissance, Leiden, 1994, S.v.
576-577 sycophantae... Athenis Probably after
Fest. p. 392. See Adag. u81 (Sycophanta).
[H] QVADRA PROPRIA 4060
Et hodie vulgo dieitur nihil aeque sapere vt cibum proprium domi sumptum.
585 Nonius eitat hoc hemistichium ex Priapeis Catulli: De mea ligurire libido est.
'Ligurire' dixit pro 'gustare cum voluptate'. At dii Homeriei malunt inuitari ad
nidores hostiarum quam viuere o~x6(J~"['m. Citat et ex Plauti Persa:
Tuburcinari de suo, si quid domi est.
[H] MANSVM EX ORE DARE
590 Quos tenere amamus, his mansum ex ore dare dicimur, quod a matribus ac nutri-
cibus mutua sumptum est. Lucilius citante Nonio:
Sperans, si aetatem eandem proferre potesset,
Mansum ex ore daturum.
Quanquam M. Tullius et Aulus Gellius paulo diuersius vsurparunt praemandere,
595 quemadmodum antea monuimus.
[H] MEDVLLITVS, OCVLITVS
Intimum affectum veteres variis modis exprimebant: ex corde, ex animo, toto pec-
tore, de quo diximus, penitus, ex intimis praecordiis, medullitus, animitus, oculitus.
Plautus apud Nonium in Cornieibus:
600 Qui amant ancillam meam Sedulium oculitus.
Amantium enim est oculum appellare quod vnice charum est. In Mustellaria:
Euge, oculus meus! Rursus:
Volo placere meo Philolacheti, mea oculo, mea patrono.1
LB II94 [H] SAPIENTIA GVBERNATVR NAVIS
605 Dictum est a sapientissimis viris etiam in bellis plus habere momenti consilia
quam vires. Idem eleganter expressit Titinnius citante Nonio:
Sed in sapientia gubernator nauim torquet, non valentia.
[H] NOVVM CRIBRVM NOVO PAXILLO
Nequaquam obscurum est prouerbio fuisse iactatum quod Nonius citat ex Var-
610 ronis Eumenidibus: Vbi dicitur primus Zeno nouam haeresim nouo paxillo suspen-
disse. Zenonem notat, qui primus Athenis inuexit sectam Stoicorum idque nouis
rationibus ac paradoxis. Idem in Bimargo:
Nouum vt cribrum nouo paxillo pendeat.
ADAGIA V.i.6o--65
Sic enim habet Aldina aeditio.
615 Quadrabit in eos qui noui quippiam comminiscuntur.
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[H] SARCINATOR SVMMVM CENTONEM
Apud eundem citatur hie versus ex Lucilio:
Sarcinatoris esse summum suere centonem optime.
587 quam H: quaam 1.
591 citante H: citate 1.
4060
583 Quadra propria A vanatlon of luv. 5, 2
"aliena vivere quadra"; see Adag. 2, iii
(Choenici ne insideas), ASD Il, I, p. 90, 11.
822 f. "Parasiticum enim ac foedum aliena
viuere quadra nee vllam artem callere, qua
possis olx6(j~TOC; viuere."
584 Et hodie... sumptum The reference is to a
vernacular expression, perhaps "sijn eigen
kantken knaghen" (to chew one's own
chunk of bread), quoted by Suringar 180
from Servilius, Adagiorum epitome, p. 216.
For this expression see Woordenboek der Ne-
derlandsche taal, VII, I, S.V. kant, 1338.
585 Non. p. 195 Lindsay (ligurrire). Catull., fr.
2 Schuster.
586-587 dii... o~x6mTm After Lucian. De sacr.
9. Cf. Moria, ASD IV; 3, p. 76, 11. 98 ff.:
Without the help of the god of riches the
Olympic gods "aut omnino non essent aut
certe o~x6mTo~ sane quam frigide victitarent."
587 Plaut. Persa 122, quoted by Non. p. 263.
4061
591 Lucil., fr. 1001 f. Krenkel, quoted by Non.
p. 204 Lindsay (592-593 sperans aetatem
eadem [eandem codd.] <me> / haec proferre
potesse et mansum ex ore daturum).
594-595 M. Tullius etc. See Adag. 1933 (Prae-
mansum in os inserere).
4062
597-598 Intimum... diximus See Adag. 326
(Toto pectore).
598 ex intimis praecordiis I have not found an
exact source for this phrase. For the combi-
nation "intima praecordia" see Verg. Aen.
600 amant supplevi: om. H 1.
601 Muste11aria I: Mustelaria H
VII, 347; Ov. Met. IV; 507; Her. 16, 135.
598-600 medullitus... oculitus Non. p. 215
Lindsay.
599 Plaut., fr. 67, quoted by Non. p. 215 "Plau-
tus Cornicula: Amant ancillam meam Phei-
dulium oculitus." The AIdine 1513 ed. of
Nonius reads "Plautus, corni qui amant
ancillam meam fedulium oculitus."
601 Plaut. Most. 311.
603 Most. 167 "Volo me placere Philolachi,
meo ocello, meo patrono." Er. has slightly
changed the text of the ed. Mediol. 1500,
which reads "Volo meo placere Philolacheti,
meo ocello, meo patrono."
4063
605-606 Dictum... vires See Adag. 2975
(Imperator bonus et idem robustus miles),
ASD Il, 6, p. 574, 11. 591 ff.
606 Titinius, fr. 127 Ribbeck CRF, p. 178,
quoted by Non. pp. 28, 274 and 807 Lindsay
"Titinius Setina: Sapientia gubernator navem
torquet, non valentia."
4064 Otto 464, I.
609-610 Non. p. 224 Lindsay (610 Zenon).
Varro, Men. 148 Cebe IV:
612 Idem Varro, Men. 56 Cebe Il, quoted by
Non. loco cit. (Idem Bimarco: ut novum
cribrum). The AIdine edition of Nonius of
1513, col. 1283, 11. 17 ff. reads: "Idem
Bimargo;, Ut novum cribrum novo paxillo
pendeat.
4065 Otto 371.
617 Lucil., fr. 799 Krenkel, quoted by Non.
p. 258 Lindsay (618 sarcinatorem [sic et ed.
AId. 1513]).
ADAGIA 4066-4069
Videtur esse versus trochaicus tetrameter catalecticus, et constat diso s in 'sarci-
620 natoris'. 'Sarcinator' a sarcina dicitur, non a sarciendo. Conuenit cum illo quod
alibi retulimus, 'Boni poetae est in extremo actu esse optimum'. Lucilianum
tamen dictum germaniorem ac venustiorem habet adagii speciem.
[H] PRAELIO VICTVS, NON BELLO 4066
Non statim victor est qui in vno alteroue negotii actu discessit superior, sed qui
625 totam causam euicit. Praelium enim est conflictus belIicus, bellum totum hoc
tempus dicitur, etiamsi cessetur a praeliis aut si intercedant induciae. Sola pax
hnit belIum, induciae dirimunt congressus. Nonius hos trochaicos citat ex
Lucilio:
Vt Romanus populus victus vi et superatus praeliis
630 Saepe multis~ bello vero nunquam, in quo sunt omnia.
Congruit illi Vir fitgiens et denuo pugnabit.
[H] CVRRE DENVO!
TPEX' ~0e~c;, id est Curre denuo! Hoc ita refertur a Luciano in tragoedia cui titu-
Ius 'QXU7tOUC; quasi sit in tonstrina natum. Quanquam totum hoc poemation
635 mendis scatet nee vlIam habet micam salis Lucianici. Inducitur illic podagrosus
iuuenis, qui tamen affectabat videri li>XU7touc;. Is rogatus a sene vnde accidisset
pedis dolor respondit se, cum magna celeritate curreret, distrinxisse talum atque
hinc esse cruciatum. Huic respondet senex:
TPEX' ~i)e~e;, we; 'ne; EI1tOV ~ X~e~f.LEVOC;
640 nwywv~ 'dAAE~ XOUpEWV U1t' WAEWUe;.
Si legas dm::v OC;, sensus erit: 'Curre denuo!: sicuti dixit quidam qui sedens vellit
barbam sub cubitis tonsorum, hoc est qui curatur a tonsore. Podagrosi remedium
petunt a tonsoribus et tamen nolunt videri podagram, sed pedem alioqui laesum,
vt ex immodico cursu. Interim aliquis eorum qui tondentur, sentiens hctam esse
645 causam, respondet: TPEX' ~i)e~c;. Nam id solet esse remedium in simili malo. Pos-
teaquam enim neruus incaluit violento motu, cessat dolor. Quod quotidie videre
est in equis, qui post cursum aut non claudicant aut leuius claudicant.
Probabilius tamen est pro XOUpEWV legendum xoup~wv, participium a verbo
xoup~iiv, quod est 'hirsutum esse et tonsoris egere': Quemadmodum aliquis dixit,
650 qui sedens in tonstrina veilit barbam quam habet hirsutam sub alis. Illic enim desi-
dent ociosi et garruli. Horatius:
Cultello proprios purgantem leniter vngues.






Nutrices, quoniam tractant infantes, saepe vestes habent bua, saliua, mictu
foriaque contaminatas. Vnde Plautus in Bacchidibus:
Si vnam peccauisses syllabam,
Fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium.
660 In arcanis literis crebra mentio panni menstruatae.
[Hj CVM RAMENTO
Tropo prouerbiali cum ramento reddidisse dicitur qui totum reddidit nulla ex
parte decurtatum. Sumptum apparet a fabris aerariis, qui sibi seruant quod lima
637 respondit I: respondet H.
619 eliso s in 'sarcinatoris' According to Er. it is
necessary to elide the final s of sarcinatoris for
a correct scansion of the trochaic line in
question. Modern editors, however, read
"sarcinatorem" , which solves the problem
(see the final note).
620 (Sarcinator' ... sarciendo The editors of the
Oxford Latin Dictionary endorse the same
view. Lewis and Short, by contrast, derive it
from 'sarcire'.
620-621 illo ... optimum Er. has distilled this
maxim from Cic. Ad Q. fr I, I, 46, quoted in
Adag. 135 (Supremum fabulae actum addere),
ASD II, I, p. 250,11. 868 ff. There (1. 878) Er.
quotes the same line of Lucilius. He appar-
ently interprets it to mean 'A good mender
sews his last bit of patchwork best.' Modern
editors of Lucilius, who read "sarcinatorem"
with the Mss., interpret the line differently:
"sei der trefflichste Flickschneider, stopple
am besten ein Flickwerk zusammen"
(Krenkel, fr. 799). Charpin, 11, p. 175, trans-
lates likewise "c'est un excellent ravaudeur; il
coud les pieces ala perfection."
4066
625-626 Praelium ... dicitur After Non. p. 703
Lindsay.
627 Non. loco cit. (629 vei Mueller: vi et codd.,
Krenkel; 630 saepe est multis). See Luci1. fr.
683 f. Krenke1.
631 Vir ... pugnahit See Adag. 940.
4067
633 Ps. Lucian. 'QXll1tOUC; 58. Er. has changed
640 nwywviX H: nwyoviX I.
n&A~V 't'pE:x.' to Tpix' iX\){h~.
tragoedia In the introduction to Swift-offoot
the poem is described as a 'play' (apli~iX). Er.
translates 'tragedy', perhaps jokingly.
635 nee vllam ... salis Catul1. 86,4 "nulla in tarn
magno est corpore mica salis"; the line is dis-
cussed in Adag. 1251 (Salsitudo non inest illi).
639-640 Ps. Lucian. loco cit. (n&ALV 't'pix'
codd., sic et ed. Aid. 1522; e:I1CEV OC;: d1COV ~
cod. et ed. Aid.; 640 xoup~(;)v: XOUpEWV codd.
et ed. AId.).
641 Si legas e:Im:v OC; Er.' conjecture has been
adopted by modern editors.
642-643 Podagrosi... tonsorihus It may be
recalled that barbers also acted as chi-
ropodists (see Plaut. Aul. 312) and, at least in
Er.' times, even as physicians. In Adag. 570
(Notum lippis ac tonsoribus) Er. observes in
fact: "lippi in tonsorum officinis desidem,
expetentes remedium oculorum."
643 et tamen ... laesum Er., who suffered from
gout himself, observes in Adag. 3821 (De
reduuia queritur): "Hoc affectu sum com-
plures vt etiam apud rnedicum dissimulem
morbum, praecipue podagrici."
648 pro xoupiwv legendum xoup~(;)v This con-
jecture, too, has been adopted by modern
editors.
651 Hor. Epist. I, 7, 51.
4068 Ono 1325.
657 Plaut. Bacch. 433 (





deraserint. Plautus in Bacchidibus: Quia patri omne cum ramento reddidi. 'Cum
ramento' additum £.'lnl-r&crEwc; gratia. Idem velut interpretatur subiiciens: Omne
oppido, hoc est 'Omne prorsus'.
Cum puluisculo et cum erugine alias nobis dicta sunt. Plautus in Rudentibus:
Conuerret iam hie me totum cum puluisculo.
[H] MORTVO VILIOR 4°7°
670 Nihil abiectius cadauere. Plautus in eadem fabula:
Eia, bonum habe animum. Vnde habeam? Mortuus pluris precii est quam
ego sum.
Et in Persa quidam alterum per contemptum appellat morticinum:
Non hercle, si os praeciderem tibi, metuam, morticine.
QVAM CLINIA EX DEMETRIO 4°71
Plautus in eadem fabula:
Plura ex me audies hodie mala
Quam audiuit vnquam Clinia ex Demetrio.
Quidam eruditi hoc loco pro 'Clinia' legunt 'Lamia'. Et verum est Lamiam fuisse
680 supra modum adamatam a Demetrio rege Macedonum, quo nomine ipse qui-
dem male audiebat vulgo, sed earn a rege fuisse conuiciis affectam nusquam legi-
mus. Praeterea vocem Lamiam carminis ratio non admittit. Vero propius est
sumptum e comoedia Turpilii cui titulus Demetrius vel alia quapiam vbi pater
prolixius et acerbius obiurgat filium. Talis enim indueitur Clinia in Sene seipsum
685 excrueiante, qui a patre nimium saepe nimiumque acerbe obiurgatus tandem
profugit in militiam. Et haud scio an ad hanc fabulam alludat Plautus, nam fieri
potest vt Terentius pro Demetrio senem appellarit Menedemum. Nee obstat
quod Terentius Plauto fuit posterior, quum Graecus autor fabulae fuerit vtroque
prior.
PLENO GRADV 4°72
Qui leuiter rem quampiam attigerunt summo pede dicuntur ingressi, contra qui
magno studio instituerunt aliquid pleno gradu dicuntur ingressi. Trebonius Cice-
roni libro xii.: Nam ilium paratum, vt video, et ingressum pleno gradu cohortari non
intermittemus, quo in dies longius discendo exercendoque se procedat.
695 [H] AD PILA VBI VENTVM 4°73
M. Tullius in libello De re militari, [1] si tamen non fallit titulus, [H] Prima
ADAGIA V.i.7o-74 3°1
autem inquit et secunda acies~ quum ad pila, vt dicitu1; ventum fUerit, totum susti-
net bellum. Pilum autem est genus hastae Romanae breuius. Itaque, quum de
propinquo res geritur, 'ad pila ventum' dicitur. Videor mihi alicubi hoc adagium
700 retulisse, sed in praesentia locus non occurrit.
[HJ VELATIS MANIBVS ORARE 4°74
Qui suppliciter orant velatis manibus orare dicuntur. Sumptum ab antiquo more
oratorum quo qui pacem petituri venirent ramum oliuae praetendebant. 'Velatas'
autem dictum arbitror pro 'vittatis'. Plautus in Amphitryone:
705 Postridie in castra ex vrbe ad nos veniunt jlentes principes~
Velatis manibus orant~ ignoscamus peccatum suum.
671 precii I: percii H.
680 a Demetrio I: ab Antigono H.
4069 Otto 1503.
664 Plaut. Bacch. 680 £ (665-666 Oppido:
Omne oppido ed. Medial. 1500).
667 Cum puluisculo . .. sunt See Adag. 1785.
Plaut. Rud. 845.
4°7°
670 Plaut. Bacch. 630 (671 Heiia: Eia v.l. et ed.
Medial. 1500; pretist: preciist ed. Mediol.
1500).
673 Persa 283 (674 perciderim).
4°71
676 Plaut. Bacch. 9II £ (677 audiet).
679 Quidam eruditi The reference is to
Giambattista Pia and his commentary on
Plautus (Milan, 1500), ad loc.
679-681 Lamiam... vulgo Regarding the burn-
ing passion of Demetrius Poliorcetes for the
courtesan Lamia see Athen. XIII, 577 c-f and
Plut. Demetr. 27.
682-684 ~ro propius... filium Er. owes this
suggestion to Pia, who knew the title
Demetrius from the grammarian Diomedes,
I, Kei!, Gr. Lat. I, p. 402, 11. 12 £ The com-
edy in question is not extant. The assump-
tion that Plautus refers to some lost play is in
itself correct.
684-686 Talis ... militiam Ter. Heaut. 97-117.
4°72
691 Qui... ingressi See Adag. 3859 (Summa
696 libello I: oratione H.
697 inquit I: om. H.
pede).
692-694 Cic. Fam. XII, 16, 2.
4073 Otto 1419.
696 Veg. (!) Mil. Ill, 14 (697 cum ad spathas et
ad pila). Er. has used Cratander's edition of
Cicero (Base!' 1528). It includes an Appendix
de re militari, on which Cratander notes (Ill,
£ 385): "incerto autore, quanquam Ciceroni
tribuatur, haud scio quam recte". I am
indebted to U. Dill for information given.
For the reception of Vegetius see ].A. Wis-
man's article in EE. Cranz, ed., Catalogus
tramlationum et commentariorum: Medieval
and Renaissa~ceLatin Tramlations and Com-
mentaries VI, Washington, 1986, pp. 175-184.
699 alicubi See the close of Adag. 329 (Comi-
nus atque eminus).
4°74
703 qui pacem... praetendebant See e.g. Verg.
Aen. VIII, II6 "paciferaeque manu ramum
praetendit olivae" and the comments by C.].
Fordyce on Aen. VII, 154.
703-704 c~latas'... pro 'vittatis' 'Vittae' were
the strands of wool with which the olive-
branch of the suppliant was wreathed; see
Verg. Aen. VIII, 128 "et vitta comptos voluit
praetendere ramas."
704 Plaut. Amph. 256 f.
302
[HJ CICADAE SIBI CANENT 4°75
Ot 1'e1'1'~YEC; 8aU1'O~C; XiXf.Lo8EV ~aOV1'iX~, id est Cicadae sibi ipsis ex humo canent. Hoc
exemplum Aristoteles libro iii. adducit ex Stesichoro schematis quo quis dicit
710 quod non dicit. Nec aliud addit vnde possis dicti sensum deprehendere, nisi
quod suspicor poetam his verbis comminatum iis a quibus erat laesus, quos si
LB 1196 vlcisci alioqui non posset, certe carminibus suis esset I illos infamiae traditurus.
Adducit idem eiusdem operis libro ii. inter sententias obscure dictas: "07tEP
~T1JaLXop0C; E\I Aoxpo~c; d7tEV, (h~ OU OE~ u~p~a1'OCC; dViX~, 07tWc; f.L~ ot 1'e1'nYEC; XiXf.LO-
715 8EV ~cwa~\I, id est Quod quidem Stesichorus apud Locrenses dixit, non oportere cui-
quam iniuriam facere, ne cicadae ex humo canant. Cicadae poetarum habent sym-
bolum, XiX~o8EV dixit ob inopiam et conditionis humilitatem. Vnumquodque
animal minatur his armis quibus a natura instructum est. Poetae praeter versus
nihil habent, quibus tamen hominem vel album vel nigrum ad posteros trans-
720 mittunt. Vnde et Plato dicitur amicos admonere solitus ne quem hominem poe-
ticum sibi redderent inimicum. Est enim, vt ait Flaccus, genus irritabile vatum et
in his sunt qui foenum habeant in cornu.
Doctis tamen nonnullis placet alio spectare Stesichori dictum. Quoniam cica-
dae solent Marone attestante in arboribus canere, apparet Stesichorum ciuiliter
725 hoc aenigmate Locrenses admonere ne per petulantiam a finitimorum iniuriis
parum temperantes tandem arma illorum in se concitent; qui cum exercitu fines
illorum ingressi quicquid arbustorum sit in agris hostiliter excidant itaque fiat vt
cicadae illis iam humi canere ineipiant, sublatis arboribus quibus insideant. For-
tasse tale quiddam refert Gregorius Nazianzenus, cuius in hoc opus commenta-
730 rios vidimus Venetiae.
[HJ FM1A PRODIT OMNIA
Aeschines in oratione Contra Timarchum refert sententiam Euripidis:
<D~~YJ 1'0\1 Ea8Aov x&v [Luxcr odx\lua~ yYjc;, id est
Virum bonum fama aperit vel in terrae cauis.
735 Interpretatur autem hoc sensisse poetam, non viuentium tantum virtutem illus-
trari fama, verum etiam sepultorum. Terra corpus tegit, sed fama non sinit occul-
tari quod quis bene gessit in vita. Eodem in loco citat Hesiodi versum quem
antea commemorauimus:
<D~f.LYJ c' oth~c; mi~7tiXV &7tOAAU1'iX~ ~V1'~\liX AiXol
740 I1oAAol epYJ(.LL~oua~· 8EOC; \lU 1'LC; Ea-r~ xiXl \J..U1'~.
Quem locum citat et in oratione I1Epl-rYjc; 7t\J..p(X1tpEa~E:LiXC;.
[HJ BOEOTISSARE
Inter conuicia quibus Aeschines lapidat Demosthenem etiam illud obieeit quod
ADAGIA Vi.75-77 3°3
Boeotorum more vociferaretur immodice et indecore: T(XUTiX o~ ~ou ~E1'iX~U
745 Ji;,yo'J1'o~, &.'J(X~o~ 1t(x~~EYE8E~ L~:f)~ocr8~'J"f)~, w~ rcr(Xcr~ 1t(X'J1'E~ o~ crU[.L1tpEcr~E~~ ~f.l.w'J·
x(X~ y&p 1tpO~ 1'O~~ &AAm~ x(J;xo~C; ~mw1'~&.~e:~, id est Haec me loquente vehementer
exclamat Demosthenes, quemadmodum sciunt omnes qui nobis in ea legatione fuere
708 O[ H I: 0 MS.
709 ex Stesichoro H I: add. MS.
712 vlcisci H I: vlciscisci MS.
713-715 Adducit ... &owmv H I: add. MS.
4°75
708 Aristot. Rhet. Ill, I1, 6 (lX\ho~r;: e:(x\)TO~C;
v.l.).
709 Aristot. loco cit. Stesichorus, fr. 104 b
PMG, p. 140.
713 idem etc. Rhet. I1, 21, 8.
716 Cicadae... symbolum See Adag. 900
(Cicada vocalior).
717-718 Vnumquodque... imtructum· est Er.
develops this theme in Adag. 3001 (Duke
bellum inexpertis), LB I1, 952 B.
719 vel album vel nigrum For this phrase see
Adag. 599 (Albus an ater sis nescio).
720 In Plato Min. 320 e Socrates advises
flYloE1rOn:: &m::xBocvEcrBIXL &VapL 1rOLYlT~X4'>
flYlaEVL I owe this reference to S.R. Slings.
721 Hor. Epist. Il, 2, 102; Serm. I, 4, 34
"Faenum habet in cornu". The latter expres-
sion is the subject of Adag. 8I.
723-728 Doctis ... imideant The reference is to
Pier Vettori (Victorius) and his Commentarii
in tres libros Aristotelis de arte dicendi. Vettori
observes (ed. Florentiae, 1548, p. 385): "si-
gnificavit (Stesichorus) obscure quod incom-
modum illos expectaret, qui contumelia
adversos potentes fortunatosque populos ac
reges uterentur. Agri enim postea ipsorum
devastantur et omnes ita inde arbores excin-
duntur ut ubi considant cicadae non
habeant, sed humi cogantur cantilenam
illam suam exercere." Modern commenta-
tors of Aristotle's treatise give the same
explanation.
723-724 cicadae... canere Verg. Eel. 2, 13 "sole
sub ardenti resonant arbusta cicadis."
728-730 Fortasse ete. Er.' memory fails him;
there is no evidence that Gregory of
Nazianzus ever wrote a commentary on any
715-716 id est ... canant H I: om. MS.
716-717 symbolum H I: symbolum, et MS.
720-73° Vnde ... Venetiae H I: om. MS.
treatise by Aristotle. Er. is thinking back to
his stay in Venice (1508), where the members
of the Aldine circle had received him well, as
he relates in Adag. 1001 (Festina lente), LB Il,
405 D. Aldus Manutius himself, Janus Las-
caris, Baptista Egnatius and other humanists
had shown him Greek manuscripts that he
had never seen before. In this connection Er.
mentions the alleged work by St. Gregory for
the first time, claiming that he had been
shown ''Aristotelis Rhetorica cum scholiis
Gregorii Nazianzeni" . See also D.].
Geanakoplos, Byzantium and the Renaissance.
Greek Scholars in venice, Hamden, Conn.,
19732 , pp. 256-278; L.-E. Halkin, Er. en
Italie, in: ].-C. Margolin, ed., Colloquia Eras-
miana Turonensia, I, Toronto, 1972, p. 42.
For the works of Gregory of Nazianzus see B.
Altaner-A. Stuiber, Patrologie. Leben,
Schriften und Lehre der Kirchenviiter,
Freiburg, 19809, pp. 298 f£; E Lefherz, Stu-
dien zu Gregorius von Nazianz: Mythologie,
Oberlieferung, Scholiasten, Bonn, 1958; A.C.
Way, in: P.O. Kristeller-EE. Cranz, ed., Ca-
talogus transLationum et commentariorum:
Medieval and Renaissance Latin Translations
and Commentaries Il, Washington, 1971, pp.
43-192 .
40 76
732 Aeschin. I, 128. Eurip., fr. 865 Nauck.
737-740 Eodem ete. Hes. Erg. 763 £, quoted by
Aeschin. I, 129 (740 <PYlflC~WcrL: <PYlflL~OUcrL
v.l.).
738 antea Adag. 3734 (Rumor publicus non
omnino frustra est).
741 in oratione ete. Aeschin. 2, 144.
4°77
743 Aeschin. 2,106 (744 3' EflOU).
ADAGIA 4078-4081
collegae. Nam praeter alia mala etiam boeotissat. In clamore fit allusio ad bourn
mugitum. Quanquam ~mw"wx~s~'J accipi potest pro fauere Boeotorum partibus.
750 [HJ SVRCVLVS SVRCVLVM FERENS
Qui singuli sunt infirmi tamen concordia iuncti multum habent roboris. Ita
Ennius apud Festum:
Vnus surus surum ferret, tamen defendere possent.
LB II97 Veteres enim, vt Festus admonet, 'surum' dicebant, vnde nos dicilmus 'surculum'
755 diminutiue. Non me fugit carmen esse vitiatum etiam in Aldina aeditione; for-
tasse legendum: 'Si vnus surum surus ferret, eum (aut 'se') defendere posset' (aut
'possent'). Stirps habet robur, surculi nihil habent virium nisi iuncti.
[HJ SALACONES
Quemadmodum lrus et Codrus ob inopiam in vulgi fabulam abierunt, ita et
760 Salacon quidam extremae paupertatis homo effecit vt omnes fortuna tenui Sala-
cones dicerentur et ipsa paupertas salaconia. Meminit Hesychius, sed idem indicat
eodem nomine fuisse notatos fastuosos et arrogantes, vnde ductum sit verbum
CH:XArlXW'J[~E~'J Xrlt crrlArlXWVEUE~'J pro eo quod est fracto delicatoque gradu incedere.
Addunt testem Theophrastum, qui crrlAa.xwvrl dixerit eum qui sua profundit
765 temere. Ex his colligere licet adagii conuicium non haesisse in quosuis pauperes,
sed in eos duntaxat qui fastu luxuque redacti sunt ad inopiam. Vox autem dicta
videtur a verbo arlAa.~rl~, quod est labefactari et ad ruinam tendere.
[HJ ARCHILOCHI MELOS 4080
l\pX~A6xou !-LSAOC;, id est Archilochi cantio, dicebatur hymnus qui ad multos pote-
770 rat accommodari, qualem ferunt Archilocho fnisse repertum, qui fuerit ante Pin-
darum et alios hoc genus lyricos qui singulos propriis laudibus exornabant.
'Archilochi carmen' erat idem in omnes. Quod cithara canebatur. Citharoedus
tantum ad singula cantionis interualla victorum nomina voce sua repetebat,
veluti si Herculem laudabat, accinebat: 'Tenella callinice Xrlr.p' &'Jrl~ (Hpa.XAE~C;' aut
775 aliud, si quem alium canebat. Huic non dissimile est quod refert Horatius de pic-
tore qui depicta cupresso nautam rogabat ecquid vellet addi.
Quadrabit in rem priscam ac rudem.
Meminit Aristophanis et Pindari interpres. Sumptum est e Pindari Olympio-
rum encomia septimo: To flEV J\.PX~A6xou !-LSAOC; cpWVaE'J 'OAU!-L7t~~, XrlAA~V~XOC;.
780 Quo quidem loco varia commenta refert enarrator, quae repetere non videtur ad
hoc quod agimus necessarium.
ADAGIA V.i.78-81
[H] OAOEXINO~ 4081
LB II98 Antea retulimus ex oratione Aeschinis 1tEP~ OAolcrx.o~vou oc~p6x.ou, quum lexicogra-
phi pro OAOcrX.O~vou habeant OAOEX.~VOU. Qui adiecit scholia in Demosthenem citat
785 orationem Aeschinis aduersus Demosthenem rrEp~ 7t(XP(X1tpEcr~d(Xc; et Theophras-
762 ductum I: deducturn H.
769 id ... cantio H I: om. MS.
770-781 qualem ... necessarium H I: quale fe-
748-749 In clamore ... mugitum Er. takes ~OL­
W"WX.~EL to be synonymous with &ViX~o~
(shouts aloud), on the strength no doubt of
XiXt yap. His observation that Aeschines
alludes to the bellowing of cattle is inspired
by the etymological connection between ~OL­
W1'L<X:~EL and ~ou<;. According to him, the
name Boeotus derives from ~ou<; and (;)1'iX
(ears) (Adag. 2148 'Boeotia auris', ASD 11, 5,
p. 132, 11. 649 E). As a matter of fact Boeotia
owes its name to its cattle-pastures; see Lid-
dell-Scott, s.v.
749 ~o~W1'~<X:~ELV etc. 'To side with the Boeo-
tians' is indeed the sense required in the pas-
sage under discussion (see Aeschin. 3, 139).
At the same time, a word-play as suggested
by Er. seems plausible.
40 78
751 Qui... roboris See Adag. 2763 (Concordia
ftI1ciuntur opes etiam exiguae).
752 Enn. Ann. 525, quoted by Fesr. p. 383 Lind-
say. See Enn. Ann. 540 Skutsch.
755 Aldina aeditione See the Venice 1513 edi-
tion, col. 1214.
4°79
759 lrus ... abierunt See Adag. 576 (Iro, Codro
pauperior) .
760--761 Salacon ... salaconia Hesych. criXA<X:XWV
and criXAiXxwvliX 98-99 Schmidt. Er. assumes
the word criXA<XXWV to be a proper name.
Hesychius merely observes that it denotes a
person who is pretentious in spite of his
poverty (0 7tTWXOc; &AiX~6JV).
761-765 Meminit Hesychius... temere Hesych.
mXAaxwv[aaL 100.
764 Thphr., quoted by Hesychius; not found
in the extant works of Theophrastus.
767 craA<x:~aL ete. Er. means the verb aaA&:aaw
(move up and down).
4080
769 Pind. Olymp. 9, I. In MS (in the margin of
runt ab Archilocho, tantum accinebantur
nomina victorum, Tenella et Callinicus MS.
£ 143V ) Er. refers to this in the following way:
"d8oc; e. in principio", to which he has
added "apa" as a reminder to himself that the
passage needed further examination. The
term e:I8oc; is used in the scholia in references
to single poems of Pindar.
769-775 Archilochi... alium canebat After
scholia I a and I f.
775 Horatius Not Horace, but Ps. Acron on
Hor. Ars 19. The anecdote is the subject of
Adag. 419 (Simulare cupressurn).
778 Meminit Aristophanis... interpres See the
scholia on Aristoph. Av. 1764 and those on
Pind. Olymp. 9, I.
778-779 Pind. Olymp. 9 (!), 1-3.
4081
783 Antea... &~p6xou See Adag. 3871 (Sicco
iunco). There Er. writes correctly oAocrxolw.p
&~p6xcr (Aeschin. 2, 21). The combination
m:pt oAoaxo[vou &~p6xou is strange. If it is to
be taken with retulimus, the construction is
a variation of the usual phrase "(antea)
retulimus de . .. ". See Adag. 3512, 1. 143
"Retulimus alibi de fortitudine"; 3517, 11.
192 f. "de tricis et apinis alibi retulimus";
4118, 11. 265 f. "ante retulimus de calcia-
mento". However, one might assume as well
that Er. originally meant to write 7tEpt TYJc;
7tapa7tpEcr~diXc; (thereby quoting the title of
Aeschines' speech), and that 1'* mXpiX7tpEcr-
~diX<; has somehow fallen out. He then
inadvertently wrote oAOcrXO[IJOU &~p6xou
instead of oAocrXO[Vcp &~p6Xcp. Er. worked
hurriedly.
783-784 lexicographi Harpocrat. oAocrxolvc.p
(OAOEXllJouC, ed. AId. 1527).
784 Qui adiecit scholia in Demosthenem The
reference is not to the scholia on Demos-
thenes, but again to Harpocrat. loco dt. For
Er.' strange way of referring to Harpocration
see ASD II, I, p. 56, n.n. 2°4-206.
306
turn in quarto libro. Apud Aeschinem repperi oAoaxo[vou. Similiter Theophrastus
libro De plantis quarto inter ea quae proueniunt in aquis facit - quod admonet
scholiastes - tria axo[vou, hoc est sparti siue iunci, genera, quorum vnum sit acu-
turn, quod appellant masculum, id est infrugiferum, alterum frugiferum, quod a
790 nigro fructu vocant !J-EArt:yXprxv[v, tertium quod dicitur oA6axo~vo~, pinguitudine,
magnitudine et callositate caeteris praestans. Hoc vltimum putat accommodatius
ad plectendos funes, quod mollius sit et carnosius. Dioscorides libro iiii. paulo
secus distinguit genera, sed admonet tertium, quod oA6axo~voc., dieitur, esse cae-
teris et asperius et callosius.
795 Vt autem quidam pro axoivo~ scriberent e:Xivoc., suspicor in causa fuisse quod
Theophrastus meminit carnositatis (quasi nouum sit audire 'carnem mali' aut
'cerasii'!). Echinus tamen terrestris, quem appellant erinacium, in hoc conuenit
cum holoschoeno, quod habet asperitatem, vnde et cutis detracta cum spinis vti-
lis est ad defricanda vasa. Proinde dictum videtur de duro et procaci sermone,
800 quo velut os alicui percellimus.
Hoc quicquid est appendicis lectorem caelare nolui.
[H] APOLOGVS ALCINOI
l\7t6AOYOC; l\Ax~v6ou commemoratur in Graecorum collectaneis, vt a nobis antea
commemoratus est. Originem autem turn diuinauimus ex Homeri Odyssea,
805 apud quem in conuiuio multa de se mentitur Vlysses. Nec absurdum esset com-
mentum, si Alcinoi apologus dici posset ficta narratio apud Alcinoum habita.
Aristoteles tamen Rhetoricorum tertio, quum obiter meminit huius apologi, sic
loquitur vt videri possit notasse scriptorem aliquem qui finxerit orationem ad
Penelopen, contexens omnia quae multis annis geri potuerint, ficta narrans pro
8ra veris. Fortassis scriptor, cui nomen Alcinous, induxit personam Vlyssis apud
Penelopen plurima commemorantem, quasi vel in bello vel in itinere vere passus
esset ea. Locus apud Aristotelem sic habet: "E'n 7tE1tprxY!J-€vrx OEi A€YE~V oarx !J-~
1tprxTT6!J-E:vex ~ oIxTOV ~ odvU)a~v q;€pe:~. llexpcloe:~yf.Lrx 0 l\Ax~v6ou &1t6AOYO~, OTE
7tpO~ TI]v lle:VEA61t1Jv EV E:~~XovTrx STe:a~ 1tE1tO[1JTrx~. Trapezontius interpres legisse
815 videtur: "ET~ tL~ 1tE7tpexY!J-€Vrl od' A€YE~V oarx 1tpexTT6!J-EVrx et caetera. At ne sic qui-
dem locus videtur vacare mendis. Quare suspendemus hic sententiam, donec vel
e Gregorii Nazianzeni commentariis in hos libros vel aliunde compertius aliquid
fuerimus nacti.
[H] VIRTVS AETERNA
820 Pindarus in Olympiis, encomio 8. refert huiusmodi sententiam: l\torx TO~ ArXeETrx~
&p!J-EVrx 1tprX~rxc; &v~p, id est
Orci obliuiscitur vir qui se digna gessit.
Vita breuis est, sed immortalis est benefactorum memoria eoque qui res praecla-
ADAGIA Y:i.82-84 30 7
ras et aeterna memoria dignas gesserunt aequiore animo decedunt e vita nec per-
825 inde mortem horrent, quod intelligant se gloria nominis semper apud posterita-
tem victuros.
[H] DOCEAT QVl DIDICIT
Idem in eadem encomio: To a~o&~Ct.crEh:~ o~ 1'm d36'n p*TEpOV, id est
Docere porro facilius ei qui didicit.
786 Aeschin. 2, 21 (OAOcrXO~VCP)'
Thphr. Hist. plant. IV: 12, 1-2 (790
!J.EAocyXpocv(Soc: !J.EAocyxpocvlc; v.l.).
788 scholiastes Harpocrat. loe. cit.
791 callositate Thphr. loco cit.: the oMcrxmvoc;
differs from other kinds of rush "EUcrOCpX(yc."
and "S~& 'TO CJOCPXWSEC;".
792 quod mollius sit et carnosius Thphr. loco
cit.; see also Plin. Nat. XXI, II3 "Utilissimus
ad vitilia holoschoenus quia mollis et
carnosus est."
792 Diose. IV, 52.
794 ~perius e~ callosius Di?sc.: CJOCPXWOECJ'TSpOC
xoc~ 1tOCXU'TEpOC ( "t'pocxu"t'£poc v.I.); asperzus
matches 'TpOCXU"t'EpOC and callosius I'JOCP-
XWO£cr'TEpOC.
795 quidam ... Ei~voc; The reference is to Har-
pocrat. loco cit., who refers to the third
species of rush as 6AOEX~VOC;. More precisely,
this is the reading of the Aldine edition (the
correct reading is OAOCJXO~voc;). In what fol-
lows, Er. seeks to explain how Harpocration
arrived at the erroneous reading 6AOEX~VOC;. -
For the hedgehog see Adag. 1381 (Echino
asperior) and 1859 (Torus echinus asper).
796 Theophrastus meminit carnositatis See n.l.
791.
799-800 dictum videtur ete. The implied sub-
ject is the phrase OAOCJXO(Vcp &~poXcp in
Aeschin. 2, 21.
801 appendicis The foregoing discussion, says
Er., is an addition to Adag. 3871 (Sicco
iunco).
4082 Collect. 146 (Alcynoi apologus).
803-806 l\1tOAOyOC; ... habita Er. quotes the
expression apologus Alcinoi (from Zenob.
Ald. 41, Diogen. 2, 86, and Poll. VI, 120) in
Adag. 1332. He there correctly explains that it
is used of long, tedious, and fictitious stories
of the kind that Odysseus told to Alcinous
(Odyssey, IX-XII). In the present adage he
doubts the correctness of his explanation in
view of Aristot. Rhet. Ill, 16, 7. Er. misinter-
prets this passage.
804 commemoratus One would expect the form
'commemoratum'. Apparently Er. did not
allow himself much time for a careful revi-
sion of his work.
807-810 Aristoteles ... veris Aristot. Rhet. Ill, 16,
7. Er.' erroneous interpretation is mainly due
to his reading ~"t'ECJ~ (annis) instead of ~1tECJ~,
which here means 'lines'. The true sense of
Aristotle's observation is: the long story told
by Odysseus to Alcinous (Od. IX-XII),
when told to Penelope, is comprised in ca.
60 lines (Od. XXIII, 264-284 and 310--343).
812 Aristot. loco cit. (813 l\AX~VOU: &AX~VOOU v.l.;
o"t'~: (hE v.l.; 814 ~1t£CJ~: ~'T£CJ~ v.l.).
814-815 Trapezontius etc. Georgius Trapezun-
tius translates the passage as follows (ed.
Venetiis, 1523, p. 134): "Ad haec quae gesta
non sunt, si commiserationem aut indigna-
tionem faciunt, perinde ut gesta narranda.
Huius exemplum Alcinoi apologus, qui ad
Pendopen in sexaginta esset annis facrus".
For this translation, made in 1443-1445, see J.
Monfasani, Collectanea Trapezuntiana. Texts,
Documents, and Bibliographies of George of
Trebizond, Binghamton, N.Y., 1984, pp. 698
f£
817 Gregorii Nazianzeni commentariis For this
ghost commentary see Adag. 4075, p. 303,
nJI. 728-73°. - In the beginning of 1533 Er.
asked Bonifatius Amerbach for information
about the meaning of the expression ''Alcinoi
apologus" (Ep. 2752). Shortly afterwards he
calls his own explanation (as given in Adag.
4082) mere guesswork, "diuinatio" (Ep.
2754)·
4083
820 Pind. Olymp. 8, 72 (95) f. (821 rcpri~oc~c;:
1tpri~~c; ed. Rom. 1515).
4084
828 Pind. Olymp. 8, 59 (77) £
830 Iuxta illud DisceJ sed a doctis. Nemo facilius artem tradit alteri quam qui earn
exacte callet. Nouit enim multa in compendium contrahere, nouit obscuris dare
lucem. Proinde, quod quidam tot ambagibus circumagunt ac detinent adoles-
centes in disciplinis, in causa est aut quaestus aut liuor aut imperitia.
[H]
835 Sophocles in Antigona:
CELERITAS IN MALlS OPTIMA
id estBpO:X~(J'r(X y&p xp&na'r(x 'rei'J ~oat'J x(xxO:,
Vrgentibus malis celeritas optima est.
Verba sunt chori ad Creontem in vario luctu domus cupientem e medio toHi.
Nam cito perire quem vitae tedet, nonnihil est lucri. Nihil molestius quam diu
840 animo discruciari, si quid mali imminet quod vitari non queat. Optimum est





845 Tov OUX O'J"t'Cl [J.OCAAO'J ~ [J.'Y)oS'J(X, id est
E medio me abducite
Qui non magis sum quam iiie qui iam nullus est.
Hac ngura signincabant exitium sine spe recuperandae salutis. Scio me prius
commemorasse Fuimus Troes et Nulius sum, sed ob nouatam sermonis formam
850 hoc adiicere libuit.
[H] PRIMA FELICITATIS PARS SAPERE
In eiusdem fabulae clausula:
110AA0 'to eppo'JE:'i:''J E:uo(X~[J.OViClC;
IlpW'ro'J u~O:PXE:~, id est
855 Vt sis feiixJ longe primum
Sapere est.
De Creonte dictum est, qui, dum mauult animo suo quam rectis consiliis obtem-
perare, et suos et se funditus perdidit. Magna fortuna facile vertitur in magnam
calamitatem, si absit sapientia. Idem pauIo ante contrariis expressit verbis de
860 Haemone loquens, qui sibi mortem consciuerat:
~d~(Xc; ZV eiv8pw~mm "t'~'J &~OUA[Cl'J
"Oacp [J-Ey~a"t'o'J ei'Jop~ 1tp6ax.E:~'rCl~ x(xxo'J, id est
ADAGIA Vi.85-89
Monstrans quod inconsulta temeritas viro
Adiuncta sit longe malorum maximum.
3°9
865 [H] SERO VIDIT IVSTITIAM 4088
Rursum in eadem:
ory" ~mx~~ o\.j;E: 'r~v O(XYjv lOE-rV,
Proh vt videre iusta sero cernere!
id est
De Creonte dictum est, qui prius nee Tiresiae nee cuiquam suorum obtemperat,
870 magnis doctus cladibus incusat suam stultitiam. Eadem sententia repetitur in
clausula tragoediae, sed diuerso schemate:
MEyciA~e; OE: 7tAYjyoc~ 'rwv U7tEP~UX. cuv
J\.7to'r(cr~V"rE~
r~p~ 'ro CPpOVE'rV EO(O~~tXv, id est
875 Diui poenas postquam atroces
De verbis sumpsere superbis,
Aetate docent sapere extrema.
Conuenit cum iUo Sero sapiunt Phryges.
[H] VINDICTA VELOX
880 De sera vindicta numinum aliquot prouerbiis testatum est, quae supra retulimus.
Sed quod ait Sophocles expeditam deorum vindictam magis hue conducit, vt in
aliquod prolapsi malum mature resipiscamus. Verba sunt chori ad Creontem:
"Ocrov y', &VtX~, Tax.LcrTtX· auvTE[.LvouaL yocp
0EWV 7tOO~XE~e; 'roue; x~x6cppov~e; ~Aci~~L,
Rex, ista facito quam potes celerrime.
Noxae citipedes numinum improbos viros
Subito occupant, iunctae simul compendio.
id est
866 Rursum J: Rursus H.
830 Disce, sed a doctis Cato, Dist. 1\1, 23.
4085
835 Soph. Ant. 1327.
4086
843 Soph. Ant. 1324 f.
848 prius Adag. 850 (Fuimus Troes) and 244
(Nullus sum).
4087
852 Soph. Ant. 1346 f.
861-862 Ant. 1242 f.
4088
881 hue J: hie H.
866 Soph. Ant. 1270 (867 orfJ.' wc; €o~XtXc;).
872-874 Ant. 1351 f. (fJ.Ey&AtXC; TCA-r]yac;; 873
cXTCOTdcr!XVTEC;) •
878 Sero sapiunt Phryges Adag. 28.
4089
880 De sera... retulimus Adag. 958 (Sero
Iupiter diphtheram inspexit), 1511 (Reperit
deus noeentem), 3382 (Sero molunt deorum
molae). De sera vindicta numinum is the title
of a treatise by Plutareh (Mor. 548 ff.).
881 Soph. Ant. 1103 f.
310 ADAGIA 4090-4095
Id euenit Creonti, cui vindicta pene prius adfuit quam absolueretur Tiresiae vati-
cinium.
FATO NON REPVGNANDVM
In eadem Creon ita loquitur:
J\vclyx71 3' oox~ 3uCJ[lax'Yj't'to'J , id est
Sed fata contra, quando id est perquam arduum,
Non est reluctandum.
895 Eandem sententiam alias ex variis citauimus autoribus. Nemo potest vitare quod
deus nobis immittit. Quod autem vitari non potest ferendum est, non culpan-
dum. Ducunt enim volentem fata, nolentem trahunt, vt ait Tragicus.
[HJ VATINONCO~CIANDVM
id est
In eadem fabula Creon Tiresiae more vatum incandescenti ac liberioribus dictis
900 impetenti regem ita loquitur:
00 ~O\)AO[lc.c~ 't'ov [lcl'J't'~'J cbu:~7tsI'J xc.cxwc;,
Yati vicissim nolo proloqui male.
Quod Horatius ait Genus irritabile vatum non tantum ad poetas, sed multo magis
ad diuinos pertinet. Eblandiendum est, si quid ab eis velis exculpere; quos si
905 prouoces, diuinant omnia mala.
LB 1200 Conuelniet vti, vbi quis nos impetierit impotenti conuicio velut afflatus furore
quodam, cui honoris gratia nolimus vicissim maledicere, quum non desit quod
retorqueatur, aut quum libertatem eam tribuimus irae, ve1uti furori cuidam.
Cum irato enim nihilo sanius decertes conuiciis quam cum furioso. Finitimum
910 est illi quod ante retulimus, Omitte vatem, praeterea illi Ni pater esses, quod est in
hac eadem fabula sub persona Haemonis.
[HJ VATVM GENVS AVARVM
id est
In eadem scena Creon ita loquitur Tiresiae:
To [lc.c'J't'~xov y&p na'J qnAclpyupov yt'Joc"
Genus omne vatum est appetens pecuniae.
Hoc nomine olim male audiebant diuini, augures et haruspices. Nunc vtinam
praeter meritum idem audiant qui diuina tractant! Vera non potest semper loqui
qui corruptus muneribus ad hominum gratiam loquitur.
[H] NON MOVENDA LOQVI 4°93




"OP(JE~C; l.d: 't&xi'J'YJ't~ a~a cppE:v&'J <pp&(J~~,
Tu me excitas vt quae latent in pectore
lmmota cogar proloqui.
Vsus erit, quoties aduersariorurn irnprobitas eo nos compellit vt quae decreuera-
925 mus silentio tegere, efferamus. Creon enim illum conuieio tetigerat, dicens:
~OCPOC; cru fL&'J't~C;, &AAa 't&a~xE:I'J cp~A&V,
Tu doctus augut; at suetus laedere.
Quod ipsum conuenit in hominem prudentem aut eruditum, sed improbum.
Confine est illi Non mouenda moues.
930 [HJ MORTVOS RVRSVS OCCIDERE 4°94
Ibidem verba Tiresiae sunt ad Creontem suadentis vt Polynicis corpus sinat condi
sepulchro:
1\AA' dXE: 'tlf) 6~'J6vT~, (.L"Y)o' OAWA6T~
K€'J'tE:~' 'tic; &AX~ 'tov 8cxv6vT' bnXT~VE:Iv; id est
935 Age, mortuo concede nee qui extinetus est
Stimulato: quae nam est fortitudo mortuum
Necare rursum?
Confine est illi quod alibi retulimus, iugulare mortuos.
[HJ DEO NEMO POTEST NOCERE
940 Sententia pia est, sed a Creonte impio animo dicta:
914 cp~Aapyupo'J scripsi: cpuAapyupo'J H 1.
4°9°
891 Soph. Ant. II06.
895-897 Nemo... culpandum See Adag. 214
(Feras, non culpes quod vitari non potest)
and 2886 (Fatum ineuitabile).
897 Ducunt... trahunt Sen. Epist. 107, n. The
line is commonly attributed to Cleanthes. Er.'
mistaken reference to Seneca's tragedies
( Tragicus) may be due to a lapse of memory.
As regards his use of the epithet Tragicus for
Seneca one may note that he often refers to
Aristophanes as "Comicus". Both epithets are
traditional and self-evident, if only because
"vrraque Graecorum comoedia fundirus
intercidit vno excepto Aristophane, Latino-
rum item tragoedia praeter vnum Senecam"
(Adag. 2001, ASD Il, 5, p. 30, 11. 180 £).
4°91
899 Soph. Ant. 1053.
903 Hor. Epist. Il, 2, 102.
910 Omitte vatem Adag. 1861.
Ni pater esses Soph. Ant. 755, quoted in Adag.
1616.
4°92
913 Soph. Ant. 1055.
4°93
920 Soph. Ant. 1060.
926 Ant. 1059.
929 Non mouenda moues See Adag. 561.
4°94
931 Soph. Ant. 1029 £
938 alibi Adag. 154 (lugulare mortuos).
4°95
940 Soph. Ant. 1044.
312
0EOUt:; (.L~Cl~\lE~\I ou"nt:; &\l8pWTCWV (j6SVE~, id est
Violare (siue Polluere) diuos nemo quit mortalium.
Veteribus persuasum erat offendi diuos inferos, si mortuo negaretur sepultura;
offendi Iouem supplicium, si quis supplieem reiieeret. At Creon putabat nihil
945 huiusmodi rerum curae esse diis, quod ilIi non queant a quoquam laedi.
Hoc carmen occini potest iis qui indignum Deo putant in matrice virginis lati-
tasse et per vterum virginis exisse, vnde prodeunt homines caeteri, aut qui putant
corpus Domini polIui, quod in stomachum hominis immundum descendat:
950 neque sol polIuitur tot cloacas ac paludes lustrans.
[H] AVSCVLTANDVM BENE LOQVENTI
id est
Tiresia in eodem sermone:
Ei) (jO~ eppov~(j(xt:; Ei) ASyW' 1'0 (.LiXv6&\lE~V
~' ~o~(j1'ov Ei) AsyoV1'Ot:;, E~ xspoot:; ASyEL, id est
955 Tibi beneuolus bene loquor; suauissimum est
A bene loquente, lucra si fert, discere.
Eandem sententiam antea dixerat Haemon:
KiX~ 1'WV AEy6v1'wv Ei) XClAOV 1'0 (.LClv8&\lE~V,
Recte loquentem audire par est ac decet.
960 Conuenit cum ilIo Audi quae ex animo dicuntur, item cum Hesiodio, quo proba-
tur et is qui paret recta monenti.
[H] FORTVNAE NOVACVLA 4°97
Eiusdem Tiresiae verba sunt ad Creontem admonentis vt in summo diserimine
positus sapiat: I
LB 1201 ([>p6\1E~ ~E~c'ut:; Cli) \lUV €TC~ ~upou 1'UX1Jt:;,
Sape, denuo nunc positus in nouacula
Fortunae.
id est
Calamitati quam excitarat Eteoclis et Polynicis contentio successit haec quam
offensis diis excitauit Creon. Quanquam hie versus obiter nobis alibi citatus est
970 in prouerbio In acie nouaculae.
[H] EXEMPLVM VTILE
Creon Haemoni filio liberius agenti minitans malum ita loquitur:
975
KAa~wv cppEVWaE~S' &',1 cppEVWV au"t'oc; xEv6s,




946-948 Hoc ... descendat Er. reacts against het-
erodox theologians who rejected (a) the doc-
trine of the incarnation of the Son of God in
the Virgin Mary, and (b) the doctrine of the
transubstantiation, that is, the conversion of
the Eucharistic elements into the body and
blood· of Christ. Which sects did he have in
mind? As regards (a) Er. is referring first and
foremost to heretics in early Christianity.
Indeed, reviewing early heresies in 1521, he
denounces "qui negabant Christo fuisse cor-
pus humanum; rursum qui detrahebant ani-
mam humanam; qui negabant esse vere pas-
sum; qui negabant eum natum ex virgine"
(Ep. 1232, H. 72-75). He attacks and refutes
the same heresiarchs at length in his catechism
(Explan. symboli, ASD V; I, p. 247, 1. 257-P.
252, 1. 371), presenting his own (orthodox)
view of the two natures of Christ in his man-
ual for the preacher (Eccles. Ill, ASD V; 5, p.
276, H. 687 fI). Not only did His divine
nature remain inviolate: Er. firmly believes
that even the virginity of Mary was kept
intact, both at the moment of conception and
in giving birth (see Annot. in Le. 2, 23, LE VI,
235 C; Explan. symboli, ASD V, I, p. 220, H.
443-446; p. 240, H. 45-46 "citra virilem
operam de Spiritu Sancto conceptus et illesa
matris virginitate natus" ; Comm. in hymn.
Prud., LB V; 1340 E-F). As regards (b) Er.
reacts against such Reformers as Carlstadt,
Zwingli, and Oecolampadius, who around
1525 had put forward a symbolic, spiritualistic
understanding of the Eucharist which rejected
the corporeal presence of Christ (see Epp.
1620, n. 81-85; 1621, 15-22; 1624, 29-35). He
professed emphatically his own orthodoxy;
insisting on the real presence (Epp. 1637; 1679,
n. 56-61). He exclaims in 1530 (Ep. 2328,11.121
£): "Impius de Eucharistia error quanta cele-
ritate quam late diuagatus est!" He even edited
a medieval treatise on the subject, namely
Alger's De veritate corporis et sanguinis
Dominici in Eucharistia, which he provided
with an elaborate preface (1530). One passage
in it is strikingly similar to our adage: "si cor-
pus Domini proiectum in coenum aut in latri-
nam, aut in ventrem hominis demissum sordi-
daretur, nulla re magis sordidaretur quam
quum ab homine sumitur criminibus
inquinato ... quemadmodum Deus, qui iuxta
naturam non minus est in cloacis quam in
coelis, nee laedi potest nee inquinari, ita nee
corpus Domini glorificatum" (Ep. 2284, ll.
100-109). The issue of the Eucharist became
almost an obsession for Er. in his last years
(see Epp. 2615, H. 266-300, and 2631). For a
general outline see J.B. Payne, Er.: His Theol-
ogy of the Sacraments, Peoria, 111., 1970, pp.
138-154 and (for Er.' view of the two natures
of Christ) pp. 54-64. In addition to the
Reformers mentioned Er. may have had cer-
tain currents in the Radical Reformation in
mind (for these see S. Voolstra, Het woord is
vlees geworden. De melchioritisch-menniste
incarnatieleer, Kampen, 1982; G.H. Williams,
The Radical Reformation, Kirksville, Missouri,
19923, pp. 175-211).
950 neque sol ete. After Diogenes, quoted by
Diog. Laert. VI, 63. See Apophth. Ill, Dio-
genes 175, LE IV, 187 F '''Et sol' inquit 'subit
latrinas (TOUe; &rw1tchouc;) nee tamen
inquinatur"'. Er. explains Diogenes' simile as
follows: "Sensit probum virum non fieri
deteriorem ob loci infamiam." Church
fathers used precisely this simile of the sun to
confirm the doctrine that the Son of God
remained undefiled, even though he was
born from a woman's body. See Orig. Contra
Cels. VI, 73, SC 147, p. 362; Aug. De fide et
symb. 4, IQ, CSEL 41, pp. 13-14; Athan. De
incarn. Verbi 17 and E.P. Meijering's com-
mentary (Amsterdam, 1989) ad loc., p. 149.
40 96
952 Soph. Ant. IQ31 f. (953 'TO~ Dawe: crm
codd.; 954 Myo~: MYE~ v.l.).
957 Ant. 723.
960 Audi... dicuntur See Adag. 946.
960-961 Hesiodio ete. Hes. Erg. 295. See
Apophth. VII, Zeno Cittieus 34, LB IV, 344
F-345 A "Celebratissimam Hesiodi senten-
tiam solebat inuertere. Quum enim ille pri-
mas tribuat ei qui per se sapiat, secundas qui
recte admonenti obtemperet, Zeno ordine
inuerso sic pronunciabat: KE'i:'VOC; !LEV 1t(xvap~­
crTOC; oC; EiS d1t6VT~ 1tLe7)T(X~, I 'Ecr{JAOC; a' (XiS
X~XELVOe; OC; (XUTOC; 1tav'T(x vo~cr'fJ, id est Optimus
ille quidem qui paret recta monenti, I Sed
probus ille quoque est qui nouerit omnia per se."
40 97
963 Soph. Ant. 996.
970 In acie nouaculae Adag. 18.
ADAGIA 4099-4100
Quum improbi luunt stultitiae suae poenas, quanquam ipsi nihilo Bunt meliores,
tamen aliis exemplo sunt ne per incogitantiam in similes incurrant calamitates.
[HJ PERVICACIA STVLTITIAE OAT POENAS 4°99
In eadem tragoedia Tiresia Creontem admonens ne praefractus ac rigidus persi-
980 stat in sententia, ita loquitur:
Au8Cl3lCl '!ot o'XCl~6'!'Yj'!' O~A~CJX&VE~, id est
Praefracta mens amentiae poenas luit.
Intractabilis illa ferocia fere solet magnae cuiusdam calamitatis esse praeludium,
quemadmodum indicant et Hebraeorum prouerbia: Contritionem praecedit super-
985 bia et Ante ruinam exaltatur spiritus. Hoc Tiresiae dictum eleganter expressit Hae-





(Op~C; 7tClpClppe:Wpmm xe:~!-L&ppotC; OO'Cl
~Ev3pwv u1tdxe:~, Y),WVClC; WC; E:XO'4>~e:'!Cl~,
T &3' &v'!~'!dvov'!' Clu'!67tpSfLv' &7tOAAU'!Cl~.
A{hwc; 3e: VClOC; oO''tLC; E:YXPCl'!~C; 7t03Cl
Te:lvClC; u7tdxe:~ !-L'Yj3EV, u7t'!lmc; x&'!w
~'!pE~!.XC; 1'0 AO ~7tOV O'EA!-LClCJ~ v V!.XU'!lAAe:'!Cl~,
Vides, vt in torrentium decursibus
Quae cedit arbor surculos seruat suos~
At quae resistit, stirpe cum ipsa deperit.
Nauclerus itidem qui tenens clauum nihil
Concedit aurae et fluctibus, deuoluitur




Ante retulimus in eadem esse naui qui communi tenentur periculo. Ad hoc allusit
Ismene in eadem fabula, dicens se non recusare quo minus subiret idem pericu-
lum quod subiret Antigone soror:
1\AA' E:V XClXO~C; '!O~C; O'O~O'~V OUX CltcrXUVO[.L!.X~
3U!-L7tAOUV E:!-L!.Xu'!~v '!ou 7t&6ouc; 7tOWU!-LEV'Yj,
Sed in tuis non erubesco me malis,
Rate vecta eadem, calamitati adiungere.
999 repandis H J: in marg. alias: supinis H 1.
id est
40 98
972 Soph. Ant. 7)4.
4°99
979 Soph. Ant. 1028.
984 Prv. 16, 18.
988 Ant. 712 f£ (mxp2t pdepOLO"~; 991 €yxpiX·d)).
4100
1 Ante Adag. 1010 (In eadem es naui).
2 Soph. Ant. 540 £
[H]
CHILIADIS QVINTAE CENTVRIA 11
NVNCIO NIHIL IMPVTANDVM 4101
Hic fere est hominum affectus vt tristia nuncianti perinde indignentur quasi fece-
rit quod factum nunciat. Creonti itaque succensenti nuncio, quod parum laeta
adferret, ita respondet:
(0 apwv &v~~ 1'ete; cppzvcxc;, 1'2l a' <11" EyW,
. Qui fecit, animum diserueiat, aures ego.




~1'ZPYE~ yetp ouadc; &yyEAov XCXXWV E7tWV,
Nemo hune amat qui verba nuneiat mala.
Accommodari poterit ad eum qui lapsum admonet vt magis sibi ipsi succenseat
qui crimen admisit quam ei qui necessariam admouet correptionem. Nam cor-
reptio id tempus molesta est auribus, sed sceleris conscientia perpetuo mentem
fodicat.
15 [H] QVOD FIERI NON POTEST NEC INCIPIENDVM QVIDEM EST 4102
Prius retulimus J\auvcx1'cx 61JP~c;, id est Impossibilia venaris. Quod aliis verbis
expressit Sophocles in Antigone:
LB 1202 J\px~v as 61Jp&v ou 7tpbtE~ 1'&fL~xcxvcx,1 id est
Quae effieere nequeas, nee vel ordiri deeet.
I CHILIADIS QVINTAE I: QVINTAE CHI-
LIADIS H.
4101
6 Soph. Ant. 319 (apwv cr' &vLi: apwv &vLi v.I.).
9 Soph. Ant. 277.
9 id est H: om. 1.
4102
16 Prius Adag. 907 (Impossibilia captas).
17 Soph. Ant. 92 .
20 Verba sunt Ismenes deterrentis Antigonem ne Polynicen sepeliat aduersus regium
edictum.
[H] COR CALIDVM IN RE FRIGIDA 41°3
Eadem Ismene dehortans Antigonen ab audaci facinore ait:
0€p~~'J E1t~ \.jJuXpot:cr~ xapo[av e:X€~1;, id est
25 Profecto tu cor calidum habes in frigidis.
Alibi diximus calidum [acinus audax et praeceps appellari. 'Frigida' hic appellat
quorum feliciter perficiendorum exigua spes erat.
[H] FRVSTRA NITI DEMENTIAE EST 41°4
id est
3°
Rursus eadem ita loquitur:
To ae:
rrEp~crcr2l1tp&crcrE~v oux e:XE~ VOU'J OUaE'Jrx,
Frustranea agere insignis est amentiae.
Non solum amentiae est iniusta agere, verum etiam superuacanea. Ex iniustis
interdum aliquod est lucrum, ex superuacaneis nullum.
35 [H] PRINCIPI OBTEMPERANDVM IN OMNIBVS
Non sine prouerbiali schemate dictum est in eadem tragoedia quod ait Creon:
'AAA' ov 1t6A~1; cr'T~crE~E, 'TOUeE Xp~ XAUE~'J
Koc~ cr~LXp& xa~ o[xrx~oc xoct 'T&VOCV'T~rx, id est
Sed principatum ciuitas cui tradidit,
40 Hie audiendus, siue leuia praecipit
Siue aequa mandat siue et his contraria.
Vox autem tyranni est, non principis. Neque enim princeps est qui praescribit
iniusta.
[H] CIVITAS NON CIVITAS 4106
id est
45 Haemon Creontem tendentem ad tyrannidem ita tangit:
rr6A~C; y2lp oux Ecr8', ~'T~1; &vopoc; Ecr8' EV01;,
Quae vnius hominis, ilia non est ciuitas.
Dixerat Creon ipsius esse, non alterius, imperare regioni. Haemon negat earn esse
ciuitatem vbi summa rerum penes vnum hominem est. 'Polis' enim Graecis vel a
50 versando vel a multitudine dicta videtur, Latini 'rempublicam' appellant. At
id est
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respublica non est vbi vnius arbitratu aguntur ferunturque omnia. Itaque, quum
Creon respondisset ciuitatem censeri illius qui illi imperat, subiicit Haemon:
KOCAW~ sP~[J-'YJ~ y' &'J au yije; &PX71~ [J-6'Joc;,
Recte vnus vt deserto in agro regem agas.
55 Regium est imperare liberis neque quicquam absque ciuium consensu tentare.
[H] MENS COELI TERRAEQVE REGINA 41°7
Socrates apud Platonem in Philebo: I1OC'J'TE~ yocp aU[J-~w'Jou(j~'J o~ (jo~o[, E:OCU'TOU~
o{hw (jE[J-'JU'JO'J'TEC;, WC; 'Jou~ E(j'T~ ~ocmAEur:;; ~fJ.~'J oupoc'Jou xoct yij~, id est Omnes enim
sapientes consentiunt, hoc pacto seipsos honestantes, quod mens nobis regina coeli et
60 terrae. Sentit sapientia gubernari omnia potius quam voluptate. Quum enim Phi-
lebus probasset felicitatem ex sapientia et voluptate mixtam, quaeri coeptum est
vtra duarum plus haberet momenti ad beatitudinem. Quoniam autem Plato dicit
in hoc omnes consentire, subindicat fuisse vulgo iactatum. Conuenit huic quod
habet Haemon Sophocleus:
IlOC'TEp, eEO~ <puou(j~'J &.'JepW7tO~~ <pps'Jocc;,
Iloc'J'Tw'J l5(j' E(j'T~ XP'YJ[J-OC'Tw'J t)7t'sp'TOC'To'J,
Pater, dei mentem inserunt mortalibus,
Quae res opes exuperat omnes maxime.
id est
[H] PRIMAS IACTARE HASTAS 4108
70 M. Tullius libro De oratore secundo primas iactare hastas dixit pro 'velitari'.
Quod ad oratorem transfert, cuius dictio initio debet esse lenis ac sedata, vt pau-
latim incandescat oratio. Notat ibi Philippum oratorem, qui solitus sit ita ad
dicendum surgere vt nesciret primum verbum quod esset dicturus, sed aiebat se,
posteaquam concalefecisset brachium, turn pugnare. Atqui non attendit, inquit,
41°3
23 Soph. Ant. 88.
26 Alibi Adag. 1450 (Ne nimium callidum
hoc sit modo).
41°4
29 Soph. Ant. 67 f. (30 TO y~p).
32 Frustranea Er. may have formed the word
after the analogy of 'superuacaneus'. See also
his translation of Gal. De optimo docendi
genere, ASD I, I, p. 662, 1. 30 "frustranea
spe"; the source text (47, p. 88 Marquardt)
has iA7tiO"~ !-L(xT(x[(x~C;. See R. Hoven, Lexique
de la Prose Latine de la Renaissance, Leiden,
1994, S.v.
41°5
36 Soph. Ant. 666 f.
4106
45 Soph. Ant. 737.
49-50 'Polis'... videtur See Etym. mag. s.v.,
680, 5-8.
53 Ant. 739 (&pxo~C;).
41°7
57 Plato Phi!. 28 c (58 ()\JTWC;: o\hw vulg.).
64 Soph. Ant. 683 f. (66 XT'I)!-LciTw\J).
4108
70 Cic. De or. Il, 78, 316.
74 Cic. loc. eit. (neque attendit; 75 uncle hoc
simile ducat).
75 eos ipsos vnde similitudinem ducit, illas primas hastas ita iactare leniter vt et venus-
LB 1203 tati veil maxime seruiant et reliquis viribus suis consulant.
nlXpO~fL~waE~ erit, si ad disputationis aut contentionis exordium transferatur.
Idem vnico verbo dicitur 'velitari'.
[HJ OMISSIS FONTIBVS CONSECTARI RIVVLOS
80 In eodem libro non sine prouerbii specie dixit riuulos consectari pro eo quod est:
minus ad rem pertinentia dicere, omisso eo quod est negocii caput. Hac meta-
phora videtur admodum delectatus Hieronymus. M. Tullii verba sic habent:
Tamen tardi ingenii est riuulos consectari, fontes rerum non videre. Etiam aetatis est
vsusque nostri a capite quod velimus arcessere et vnde omnia manant videre.
RES PALESTRAE ET OLEI 4IIO
Quae non ad serium negocium, sed ad lusum et ostentationem adhibentur, pales-
trae et olei dicuntur, quum in praelio maioribus opus sit viribus. In palestra non
armati, sed vncti concertabant, turn quo difficilior esset apprehensio et elapsus
facilior, turn quo corpus esset nitidius; certabant enim nudi. M. Tullius libro De
90 oratore prima: Nitidum quoddam genus est verborum et laetum, sed palestrae magis
et olei quam huius duilis turbae ac fori. Huiusmodi ferme est in scholis quibus-
dam trita sophistica, quae ad ostentationem ac ludicram concertationem reddit
hominem inuictum, ad serias tractationes inutilem. Itaque recte in eodem libro
monet quidam vt dictionem ex domestica exercitatione et vmbratili medium in
95 agmen, in puluerem, in clam0 rem, in castra atque in adem forensem educamus.
Consimiliter, libro ii. de Isocratis discipulis agens, Sed eorum inquit partim in
pompa, partim in acie illustres esse voluerunt. Eodem spectat quod ait libro De
legibus i.: Fannii autem aetate coniunctus Antipater paulo inflauit vehementius,
habuitque vires agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palaestra, sed
100 tamen admonere reliquos potuit vt accuratius scriberent. Haec ibi. Quod prius dixe-
rat 'oleum' hie vocat 'nitorem'. Et in libro De claris oratoribus vnctius vocat quod
est 'nitidius': lam, inquit, erat vnctior quaedam splendidiorque consuetudo
loquendi. Rursus in Oratore ad Brutum: Numerus autem non dum depromebatur
neque habebat aliquam necessitudinem aut cognationem cum oratione. ltaque serius
105 aliquanto notatus et cognitus quasi quandam palestram et extrema lineamenta ora-
tioni attulit. 'Palestram' appellat venustatem ad ostentationem adhibitam. In his
pono verbis nee illud absque prouerbii specie dictum est 'extrema lineamenta',
pro 'extrema manu'. Metaphora ducta a pictoribus.
[HJ OPERARII 4II1
no Ibidem non absque prouerbii specie operarios appellat qui citra philosophiae
cognitionem causas agunt. Architectus ex arte rationem operis praescribit, ope-
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rarii vero non iudicium suum, sed tantum operam adhibent iuxta praescriptum.
At qui philosophiam callet, ex se paratus est de quauis re recte dicere. M. Tul-
lius de Mnesarcho loquens: Hos quos nos oratores voeamus nihil esse dieebat nisi
II5 quosdam operarios lingua eeleri et exercitata,o oratorem autem, nisi qui sapiens esset,
esse neminem. Rursus in Bruto: Nam illud minus curo quod eongessisti operarios
omnis,o vt mihi videantur mori voluisse nonnulli, vt a te in oratorum numerum
referrentur. Huius generis oratores libro De claris oratoribus appellat voeales:
Addamus, inquit, hue etiam, ne quem vocalem praeterisse videamur, C. Coseonium
120 Calidianum.
Transferri poterit ad concionatores qui, quod parum exercitati sunt in sacris
literis, e collectaneis ediscunt quod apud populum multo clamore multaque cor-
poris iactatione detonent aut qui in templis ingenti boatu canunt non intellecta:
'non concionatores, sed operarii', 'non cantores, sed operarii'.
125 [H] E SCHOLA CANTILENA 4II2
Plautus, vt ante admonui, theatri nugas appellat quae solent in comoediis recitari.
M. Tullius e seholis cantilenam appellat orationem declamatoriam ac iuuenilem,
plus habentem ostentationis quam sapientiae. Locus sic habet eodem libro:
Gerendus est tibi mos adoleseentibus, Crasse, qui non Graeci alicuius quotidianam
LB 1204 lolquacitatem neque ex seholis cantilenam requirunt, sed ex homine omnium sapien-
131 tissimo atque eloquentissimo atque ex eo qui non in libellis, sed in maximis causis et
in hoc domieilio imperii et gloriae sit consilio linguaque princeps.
75 iactare scripsi: tractare H 1.
41°9
80 Cic. De or. n, 27, Il7.
82 Hier. Epist. 27, I; 28, 5; 121, p. 10, 11. 20 f.;
133, p. 58, 1. 26 Labourt; Comm. in Zch.
proph. n, 8, 18-19, CCSL 7IA, p. 820, 1. 527.
Cic. loco cit. (83 tamen et tardi; et iam; 84
manem).
4110 Inspired by Brassicanus, Prov. 44
(J\7t&AiX~crTpm).
89 Cic. De or. 1, 18, 81 (90 laetum et: laetum
sed v.l.).
91-92 Huiusmodi ... sophistica A thrust at the
scholastic logicians and their educational
practice.
92-93 ad ostentationem... inutilem Cf. De or.
n, 20, 84.
93 in eodem libro I, 34, 157·
96 De or. n, 22, 94.
97 Leg. I, 2, 6 (98 aetati: aetate v.1.; Coelius
Antipater Ziegler: pater codd.).
IQI Brut. 20, 78 (102 lam enim erat).
103 Or. 56, 186 (non tmodot; 105 aliquando).
108 extrema manu' See Adag. 134 (Summam
manum addere).
4111
no Cic. De or. I, 18, 83.
113 Cic. loco cit. (Il4 vocaremus).
116 Brut. 86, 297.
lI8 Brut. 69, 242.
121-124 Transferri etc. Er. hardly misses any
opportunity for attacking the monks and,
especially, the mendicant friars. He flouts
their ignorance and hypocrisy, their ostenta-
tious way of preaching and chanting also in
the Moria, ASD 1\1, 3, p. 158, 11. 524 ff.; see
also Eccles. I, ASD \1, 4, p. 112, 11. 645 ff. He
quotes some of the stock statements they use
in preaching at the end of the next adage.
4112 Inspired by Brassicanus, Prov. 41
(Cantilena ex scholis). Cf. Ono 338.
126 Plautus... recitari See Adag. 3890 (Nugae
theatri).
127 Cic. De or. I, 23, 105 (130 loquacitatem sine
usu neque).
320
Conueniet in illos qui nunquam versati sunt in bonis autoribus nec ex ipsis
fontibus hauserunt eruditionem solidam, sed tantum in scholis decantata tenent.
135 Quod genus sunt illa: Non crederem Euangelio nisi me Ecclesiae compelleret autori-
tas et Ingratum est Spiritui Sancto quicquid offertur eo praetermisso quod debebatur,
Multa fecit dominus Iesus quae non sunt scripta, Non dimittitur peccatum nisi resti-
tuatur ablatum.
[H] A DEO FICTI
140 Qui vehementer ad aliquid natura compositi sunt, hos prouerbiali sermone ad
hoc natos, factos sculptosque dicimus. Insignem autem naturae dexteritatem M.
Tullius eleganter expressit eodem libro: Sunt autem, inquit, quidam ita naturae
muneribus in iisdem rebus habiles~ ita ornati vt non nati, sed ab aliquo deo ficti
videantur. Allusit autem ad Pandoram, quam finxit Vulcanus caeteris item diis
145 sua munera in vnam conferentibus.
[H] E CIRCVLO
Hominem e triuio plebeium et contemptum appellamus. Marcus Tullius pro eo
dixit e circulo. 'Circulum' autem vocat conuenticulum hominum in foro aut in
plateis confabulantium. Ita Crassus eodem quem modo citaui libro: EffUdi vobis
150 omnia quae sentiebam,. quaefortasse~ si quemcunque patrem familias arripuissetis ex
aliquo circulo, eadem vobis percontantibus respondisset.
[H] CAVSA CADERE, FORMVLA CADERE, EX lYRE MANY CONSER1VM
Quemadmodum prisci iureconsulti dicebant aliquem ex iure manu consertum
vocari cui lis intendebatur, ita causa cadere dicebatur qui male agendo ius agendi
155 perdidisset. Vtrunque fiet 7tCXpm[J-L(;)oEC;, si accedat translatio, veluti si quis dicat:
'Theologi Laurentium Vallam ex iure manu consertum vocare non desinunt,
quod homo grammaticus materias theologicas occupauerit.' Vtrunque est apud
M. Tullium eodem libro sub persona Scaeuolae: Quod vero in extrema oratione
quasi tuo iure sumpsisti~ oratorem in omni sermonis disputatione copiosissime posse
160 versari, id, nisi in tun regno essemus, non tulissem multisque praeessem, qui aut inter-
dicto tecum contenderent aut te ex iure manu consertum vocarent. Et aliquanto post:
Quum Hypseus maxima voce, plurimis verbis a M Crasso praetore contenderet vt ei
quem defendebat causa cadere liceret, Gn. autem Octauius homo consularis non
minus longa oratione recusaret ne aduersarius causa caderet. Idem Pro L. Murena:
165 Et si turpe existimas te aduocato illum ipsum quem contraueneris causa cadere.
Meminit et Quintilianus libro vii, capite iiii. Apud priscos superstitiose seruaba-
tur vt qui in actione instituenda vel verbo lapsus esset, causa caderet. Cuius
superstitionis vestigia non exigua adhuc resident apud Anglos, interdum totum
instrumentum reiicientes, si cognomen aliquod vna litera secus fuerit scriptum.
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170 Iustinianus Institutionum iuris libro iiii., titulo De actionibus, paragrapho Si
quis, Si quis inquit agens in intentione sua plus complexus fuerit quam ad eum per-
tineat, causa cadebat, id est rem amittebat, nee facile in integrum restituebatur nisi
minor erat xxv. annis et caetera. Proximo autem paragrapho vocem hanc 'plus'
ostendit quadrifariam intelligi: re, tempore, loco et causa. Re, si quis pro decem
175 aureis petat viginti; tempore, si quis ante diem vel ante conditionem petat; loco,
si quis Romae petat quod Ephesi promissum est; causa, si quis stipulatus 'Sti-
133-134 illos... tenent In his Methodus Er.
admonishes that one ought to quote Biblical
passages "non e summulis aut contiunculis
aut co11ectaneis nescio quibus iam sescenties
aliunde alio commixtis ac refusis, sed ex ipsis
fontibus" (Erasmus von Rotterdam. Aus-
gewiihlte Schriften, ed. W. Welzig, Ill, Darm-
stadt, 1967, p. 62).
135 Non ... autoritas Aug. Contra Epist. Manich.
5, Migne PL 42, 176 "Ego vero Evangelio
non crederem nisi me catholicae Ecclesiae
commoveret auctoritas." (I owe this reference
to J. Trapman.)
136 lngratum... debebatur Source not identi-
fied.
137 Multa ... scripta The original source is loh.
20, 30 "Multa quidem, et alia signa fecit
Iesus ... quae non sunt scripta in libro hoc."
137-138 Non dimittitur etc. 'A sin will not be
forgiven unless that which has been taken
away is restored to its owner.' Corpus iuris
canonici, in VIo, regula IV; vol. II, II22
Richter-Friedberg (I owe this reference to C.
Augustijn). The rule is quoted by Walther,
17503, where, however, the source is to be
supplied.
4113
142 Cic. De or. I, 25, II5 (ita in isdem rebus
habiles, ita naturae muneribus ornati: ita
naturae muneribus in isdem rebus habiles ita
ornati v.l.; 143 ficti esse videantur).
144-145 Pandoram etc. Er. recounts the myth
of Pandora in Adag. 31 (Malo accepto stultus
sapit).
4II4
147 e triuio Cic. Mur. 6, 13 "maledictum ex
triuio".
Cic. De or. I, 34, 159.
149 Cic. loco cit. (150 quemcumque: si quem-
cumque v.1. ).
4II5
153-154 prisci... intendebatur Meer Ge11ius,
quoted in 11. 193-203. As regards the legal
formula one may bear in mind that conser-
tum is a supine and that manu and manum
alternate in the ancient sources; see the com-
mentary by O. Skutsch on Ennius, Ann.
VIII, 252 f., esp. p. 436.
156-157 'Theologi ... occupauerit' Er. owed more
to Lorenzo Valla than to any other humanist.
In his famous apology against the conservative
theologian Maarten van Dorp (1515) he praises
his precursor, "homo rhetoricus magis quam
theologus", for having successfully applied his
philological method to the New Testament
(Ep. 337, 11. 839 ff.). Er. had used Valla's Adno-
tationes for his own revision of the Vulgate.
The Italian grammarian had encroached on
the field of the theologians even in his manual
for a correct usage of Latin; Elegantiae VI, 34
is indeed concerned with the dogma of the
Trinity. Er. made an epitome of this work
(ASD I, 4). Van Dorp makes a sarcastic
remark on the Elegantiae in his reply to Er.
(Ep. 347, 11. 74-76). See S.l. Camporeale,
Lorenzo Valla. Umanesimo e teologia, Firenze,
1972; Da Lorenzo Valla a TOmmaso Moro. Lo
statuto umanistico della teologia, Memorie
Domenicane, Nuova Serie 4 (1973), pp.
9-102; Contemporaries Ill, S.v. Valla.
158 Cic. De or. I, 10, 41 (159 omnis; 160 nisi hic
in; praeissem: praeessem v.l.; 161 manum:
manu v.I.).
161 aliquanto post I, 36, 166.
164 Mur. 4,9.
166 Quint. Inst. VII, 3, 17.
167-169 Cuius... scriptum The English com-
mon-law system was characterized by
extreme punctiliousness in form. The omis-
sion .of a single contraction sign or an error
of Latin accidence were fatal mistakes in a
writ. In 1533 a convicted murderer was saved
from the gallows by a single letter in the
indictment ("quidam" for "quidem"). See
J.H. Baker, An Introduction to English Legal
History, London etc., 19903, pp. 102 f.
170 Iustin. Inst. IV, 6, 33 (171-172 pertinet;
integrum a praetore restituebatur).
173-178 Proximo ... promissoris Excerpted from
Inst. IV, 6, 33 a-d.
322
180
chum aut viginti aureos' petat Stichum pura actione, quum electio sit promisso-
ris. Pro eodem dici videtur rem amittere, litem perdere et formula cadere. Iustinia-
nus libro iiii., titulo De exceptionibus, paragrapho Appellantur, Cum temere







Et casu iam respondere vadato
Debebat; quod ni fecisset, perdere litem.
Quintilianus libro iii., capite viii.: Neque ignoro multa traniferlri in omnibus fere
causis in quibus cecidisse quis formula dicitur. Hae sunt quaestiones 'an huic, an cum
hoc, an hac lege, an apud hunc, an hoc tempore liceat.' Seneca libro Epistolarum vi.,
epistola xlix., de philosophis agens qui vocum argutiis ostentabant eruditionem,
Quid enim inquit aliud agitis, quum eum quem interrogatis scientes in fraudem
inducitis, quam vt formula cecidisse videatur? Sed quemadmodum illum praetor, sic
hos philosophia in integrum restituit. Ita Seneca. Quin hoc ipsum 'in integrum re-
stituere', si a foro transferatur ad alia, 7tiXpOt~t&a€C; est. Poterit ita deflecti vt dica-
tur 'causa cecidisse' qui ius obiurgandi filium amisit, quod eum suo exemplo aut
largitione ad nequitiam prouocarit. IlIa porro sermonis formula ex iure manu
consertum ab ipsis Duodecim Tabulis sumpta videtur, quemadmodum indicat A.
Gellius libro Noctium Atticarum xx., capite ix.: antiquitus inter quos erat de agro
aut simili de re controuersia in rem praesentem veniebant et apud praetorem vin-
diciarum causa manus conserebant, hoc est alter alterius manum corripiebat. Sed
quum propagatis Italiae finibus grauarentur praetores vindiciarum causa longius
proficisci, institutum est vt litigantes non ex iure apud praetorem manum consere-
rent, sed ex iure manu consertum , vocarent, hoc est alter alterum ex iure ad conse-
rendum manum in rem de qua ageretur vocaret simulque profecti in agrum de quo
litigabatur, terrae aliquid ex eo aut vnam glebam in ius in urbem ad praetorem
deferrent et in ea gleba tanquam in toto agro vindicarent. M. Tullius libro Episto-
larum vii., scribens Trebatio iureconsulto: Tantum metuo ne artificium tuum tibi
parum prosit. Nam, vt audio, isthic
Non ex iure manu consertum, sed magis ferro
Rem repetunt regnumque petunt, vadunt solida vi.
Huiusmodi vindiciarum formulam M. Tullius facetissime expressit in oratione
Pro L. Murena: Itaque irati illi, quod sunt veriti ne dierum ratione peruulgata et
210 cognita sine sua opera lege posset agi, notas quasdam composuerunt, vt omnibus in
rebus ipsi interessent. Quum hoc fieri bellissime posset: rundus Sabinus meus est. '
'Imo meus: deinde iudicium, noluerunt. rundus' inquit 'qui est in agro qui Sabi-
nus vocatur. ' Satis verbose: cedo quidpostea? ~um ego ex iure meum esse aio. ' Quid
tum? 'Inde ibi ego te ex iure manu consertum voco. ' Quid huic tam loquaciter liti-
215 gioso responderet ille vnde petebatur non habebat. Transit iureconsultus tibicinis
Latini modo. Vnde tu me' inquit ex iure manu consertum vocasti, inde ibi te
reuoco. ' Hactenus M. Tullius. Metaphora sumpta est a bellis, in quibus 'manus
ADAGIA Y.ii.I5-16 323
conserere' dicuntur qui cominus confligunt, quemadmodum indicat M. Varro
libro De lingua Latina secundo.
220 [H] HERCISCERE
Quaedam voces ob hoc ipsum habent prouerbii gratiam quod sint vel obsoletae
vel alicui professioni peculiares, veluti prisci iureconsulti herciscere dicebant hae-
reditatem diuidere. Inde apud iureconsultos actio herciscundae familiae. Porro
familiae vox omnem haereditatem ac res haereditarias complectitur. Haec actio
225 nata est e Duodecim Tabulis, quarum haec verba recitantur in Codice: Cohae-
redes a communione discedere volentes agunto.
Id si transferatur ad alterius rei diuisionem, erit prouerbiale, veluti si quis dicat
inter Guilhelmum Budaeum et Leonardum Portium de assis inuentione concer-
212 noluerunt H: voluerunt 1.
178-180 Iustin. Inst. I~ 13, 10.
181 Hor. Serm. I, 9, 36 £ (182 casu tunc respon-
dere).
184 Quint. Inst. Ill, 6, 69 (transferri cum in;
186 liceat agere).
186 Sen. Epist. 48, 10 (189 illos).
195 Gel!. XX, 10, 1 and 7-9 (199 in iure; 200
manum: manu codd. Gellii XX, 10, 4; id est;
conserendam; 201 atque profecti simul; 202
uti unam).
203 Cic. Fam. VII, 13, 2 (205 istic; 206
manum).
207 regnumque... vi In the Mss. of Cic. Fam.
the line breaks off after Rem repetunt. The
remaining words have been supplied (from
Gel!. XX, 10, 4) in the edition used by Er.
The lines are from Ennius, Ann. 252 f.
Skutsch.
208 Cic. Mur. Il, 25 f. (210 agi posset, verba
quaedam; 213 iure Quiritium Lambinus:
iureque codd.; 214 manum Gel!. XX, 10, 9:
manu codd.; 215 Transit idem iuris consul-
tus; 216 manum; ibi ego te).
218 Varro Ling. fat. VI (!), 64-
4II6
221 Quaedam... obsoletae See Adag. 3874, p.
215, n.ll. 81o--8Il.
223 actio herciscundae familiae Er.' starting-
point is undoubtedly Cic. De or. I, 56, 237
"erciscundae familiae causam agere".
224-226 Haec actio... agunto Not found in
Cod lust. The source is Dig. X, 2, 1 "Haec
actio (familiae erciscundae) proficiscitur e
lege duodecim tabularum: namque cohere-
dibus volentibus a communione discedere
necessarium videbatur aliquam actionem
constitui, qua inter eos res hereditariae dis-
tribuerentur." Er. himself has 'reconstructed'
the passage in the laws of the Twelve Tables.
228-229 inter Guilhelmum ... arhitrum One of
Guillaume Bude's major works, De asse et
partibus eius (1515), is concerned with ancient
coinage and measures. Leonardo de Portis, a
minor humanist of Vicenza, wrote a treatise
on the same subject, entitled De sestertio,
pecuniis, ponderibus et mensuris antiquis. It
was published at Venice, probably in 1520,
and reprinted three times, lastly at Base! in
1530. There arose a question of precedence
and charges of plagiarism. Er. mentions De
Portis' work in a letter to Bude of 1527 (Ep.
184°,11.7-10), in which he observes that it is
so similar to Bude's De asse, "vt nemo
dubitet quin alteruter alterum compilarit."
Er.' remark is not without malice. His rela-
tions with Bude, his peer and rival in the
republic of letters, were rather tense. The
French humanist had taken offence at the
way in which Er. had characterized him in
the Ciceronianus (1528). Epigrams criticizing
Er. had ensued, in which Er. suspected the
hand of Bude's friend Janus Lascaris (Epp.
2038, 11. 19-21; 2040, 15-24; 2105, 10--12). In
our adage Er.' reference to Bude and De Por-
tis functions seemingly as just a stylistic
example of how the expression herciscere can
be used. At first sight the reference to Bude is
a compliment. However, for an informed
reader of Er.' age there was more to it. By
doubting covertly that Bude's De asse could
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tantes Ianum Lascarem datum herciscundae gloriae arbitrum. Et hoc seculo non-
230 nulli monachi rem prius communem inter se non dubitarunt herciscere idque
sine praetore.
[H] LAPIDES FLERE
De re vehementer miseranda prouerbiali hyperbola dici solet earn esse tam
lamentabilem vt vel lapides cogantur ad fletum. M. Tullius in eodem libro: Tu
235 vero~ vel si testamentum defenderes~ sic ageres vt omne omnium testamentorum ius in
eo iudicio positum videretur, vel si causam ageres militis~ patrem eius~ vt soles~
dicendo a mortuis excitasses, statuisses ante oculos~ complexus esses filium flensque
eum centumuiris commendasses, lapides me hercle omnes flere ac lamentari coegisses~
LB 1206 vt totum illud vti lingua nuncupasses' non in Duodecim Tabulis~ quas tu I omnibus
240 bibliothecis anteponis~ sed in magico carmine scriptum videretur. Haec ille. Simili
hyperbola semel atque iterum vsus est Dominus, quum phariseis respondet ipsos
lapides clamaturos, si tacerent homines, rursus, quum Iudaeis de generis nobili-
tate gloriantibus ait Deum vel e lapidibus suscitaturum filios Abrahae. Sed
Christo fonasse nihil est hyperbolicum, qui potest quicquid vult efficere. In ver-
245 bis autem Ciceronis ad prouerbium alludit magici carminis mentio. Quod enim
vehementer commouet animum quauis incantatione efficacius dicitur, sicut alibi
retulimus.
[H] AMENTATAE HASTAE 4II8
Arma parata ad pugnam M. Tullius appellat hastas amentatas. Amentum enim
250 lorum est hastae affixum, cui manum inserit hastarn missilem torturus. Transferri
potest ad dictum aut orationem ab alio suppeditatarn. Locus eo quem hactenus
citaui libro sic habet: In eo autem iure quod ambigitur inter peritissimos~ non esse
difficile oratori eius partis~ quamcunque defendet, autorem aliquem inuenire~' a quo
quum amentatas hastas acceperit~ ipse eas oratoris lacertis viribusque torquebit. Idem
255 in Bruto, de T. Accio Pisaurensi loquens: Respondi pro A. Cluentio~ qui et accurate
dicehat et satis copiose eratque praeterea doctus Hermagorae praeceptis~ quibus etsi
ornamenta non satis opima dicendi, tamen, vt hastae velitibus amentatae~ sic apta
quaedam et parata singulis causarum generibus argumenta traduntur. Rursus in
Topicis, de iureconsultis agens: Nam et adsunt multum et adhibentur in consilium
260 et patronis diligentibus ad eorum prudentiam confugientibus hastas ministrant. Item
Quintilianus libro xii., capite iii.: Neque ego nostri moris ignarus oblitusue eorum
qui velut ad arculas sedent et tela agentibus subministrant~ neque idem Graecos
quoque nescio factitasse~ vnde nomen his pragmaticorum datum.
Telum igitur paratum ad torquendum, vt inuentio sit alterius, dictio tantum
265 tua, recte 'hastam amentatam' dixeris. Non dissimile est illi quod ante retulimus
de calciamento quod ab alio consutum alius induerat. Tale telum talisque calceus
erat oratio Lysiae, quam Socrates probabat quidem vt perelegantem, sed negabat
sibi conuenire.
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[H] DISCVM QVAM PHILOSOPHVM AVDlRE MALVNT
32 5
270 Vulgus hominum propensius est ad quamuis ineptas voluptates quam ad frugi-
fera. Quod eleganter expressit M. Tullius libro De oratore ii.: Discum, inquit,
audire malunt quam philosophum. Erat autem publici exercitamenti genus quo
discus aeneus arte simul et viribus ita ab humo torquebatur in altum vt intra cer-
turn spacium deeideret. In iisdem autem loeis in quibus huiusmodi lusus perage-
275 bantur (gymnasia vocant) disserebant et philosophi. Sed crepitu ad discum
vocante, philosophum subito deserebant omnes. Verba Crassi apud Ciceronem
sunt haec: Nam et seculis multis ante gymnasia inuenta sunt quam in his philosophi
garrire coeperunt, et hoc ipso tempore, quum omnia gymnasia philosophi teneant,
tamen eorum auditores discum audire quam philosophum malunt; qui simul vt
280 increpuit, in media oratione de maximis rebus et grauissimis disputantem philoso-
phum omnes vnctionis causa relinquunt. Ita leuissimam delectationem grauissimae,
vt ipsi ferunt, vtilitati anteponunt.
Per iocum transferri potest ad discum escarium, cuius crepitum multi libentius
audiunt quam vocem philosophi.
CONCHAS LEGERE 4120
Summi ocii est conchas et vmbelicos legere in littoribus, qui lusus esse solet pue-
rorum. Quanquam transferri potest ad eos qui aliud agentes obiter etiam leuiora
quaedam animi gratia admiscent. Crassus orator apud Ciceronem libro De ora-
tore secunda, de Lelio et Scipione loquens, Non audeo inquit dicere de talibus
290 viris; sed tamen ita solet narrare Scaeuola conchas eos et vmbelicos ad Caietam et ad
claim priority of place, Er. sought to infringe
the scholarly fame of his rival in a subtle and
indirect way. - Er. owned two copies of De
asse; see Adag. 1907, ASD II, 4, p. 285, n.1.
92. - For Bude, De Portis, and Lascaris see
Contemporaries, s.v. For the sour relationship
between Er. and Bude see also J. Chomarat,
Mots et eroyanees, Geneve, 1995, pp. 87-95.
229 Et loosely connects the statement on the
monks with the preceding sentence.
229-231 hoc seeulo etc. The reference is perhaps
to monasteries that were being abandoned.
4II7 Ono 910.
234 Cic. De or. I, )7, 245 (237 esset; 238 com-
mendasset: eommendasses v.I.; 239 nuncupas-
sit; 240 magistri).
241-242 ipsos ... homines After Le. 19, 40.
243 Deum ... Abrahae Le. 3,8 = Mt. 3, 9·
245-247 Quod enim etc. See Adag. 3719 (Incan-
tatione quauis efficacius).
4II8
249 Cic. De or. I, 57, 242.
249-250 Amentum... affixum Perhaps after
Isid. Grig. XVIII, 7, 6.
252 Cic. loco cit. (est).
255 Cic. Brut. 78, 271.
259 TOp. 17, 65 (consilio).
261 Quint. Inst. XII, 3, 4 (ego sum nostri; 263
datum est).
265 ante Adag. 2342 (Hoc calciamentum con-
suit Histiaeus, Aristagoras induit).
267-268 oratio Lysiae etc. Cic. De or. I, 54, 231,
quoted in Adag. 3731 (Colophonium calcia-
mentum), p. 146, 11. 389 f£
4119
271 Cic. De or. II, 5, 21.
276 Cic. lac. cit. (277 iis).
4120 Inspired by Brassicanus, Prov. 43
(Conchas legere).
288 Cic. De or. II, 6, 22 (290 umbilicos; 291
Laurentum: Luerinum Brassicanus, cf. Val.
Max. IX, 1, 1 [Lucrini]; consuesse).
326 ADAGIA 4121-4124
Lucrinum legere consueuisse et ad omnem animi remissionem ludumque descendere.
(Vmbelicos', opinor, appellat vel conchas vel calculos vmbelici formam imitantes
LB 1207 vel herbam quae Venelris vmbelicus dicitur autore Dioscoride. In conchis enim
incredibili varietate lusit natura, quemadmodum refert Plinius libro nono, capite
295 xxxiii. Tot, inquit, colorum differentiae, tot figurae planis et concauis, longis et luna~
tis, in orbem circumactis, dimidio orbe caesis, in dorsum elatis, leuibus, rugatis, den-
ticulatis, striatis, vertice muricatim intorto, margine in mucronem emisso, foris effuso,
intus replicato, iam distinctione virgulata, crinita, crispa, cuniculatim, pectinatim,
imbricatim vndata, cancellatim reticulata, in obliquum, in rectum expansa, prae-
300 densata, porrecta, sinuata, breui nodo ligatis, toto latere connexis, ad plausum aper-
tis, ad buccinam recuruis et caetera. In subterraneo domicilio quod ostenditur
iuxta Cumas Italiae, quod vulgus fingit fuisse antrum Sybillae, quum verisimile
sit fuisse speluncam praedonum ac piratarum, visuntur parietes vario concharum
contextu musaicum opus imitantes. Valerius Maximus libro octauo, capite viii.
305 de Scipione et Lelio refert idem quod narrat Cicero.
[H] LIBER NON EST QV! NON ALIQVANDO NIHIL AGIT 4121
Qui in summo ocio versabantur ab omnibus feriati negociis, ii nihil agere dice-
bantur. M. Tullius eodem libro sub persona Crassi ad Scaeuolam: (Quid igitur?:
inquam, (Quando ages negocium publicum, quando amicorum, quando tuum?
310 Quando denique nihil ages?' Turn illud addidi: 'Mihi enim liber esse non videtur
qui non aliquando nihil agit. ' Haec ille. Mox interpretatur quid declaret 'nihil
agere': In qua, inquit, permaneo, Catule, sententia meque, quum huc veni, hoc
ipsum nihil agere et plane cessare delectat. Nam 'cessare' dicuntur non tantum ii
qui desistunt a negocio, sed qui sunt in ocio. Expedit autem interdum nihil
315 agere, vt caetera recte agamus. Alias ostendimus eos 'nihil agere' dici qui inanem
sumunt operam.
[H] IN HERBA LVXVRIES 4122
Rustici semina copiosius quam expedit herbescentia dicunt luxuriare. Earn prae-
properam laetitiam appellant luxuriem, quam immissis in agrum iumentis aut
320 pecudibus corrigunt, quod illi vocant depascere. Maro:
Luxuriem segetum tenera depascit in herba.
M. Tullius eodem libro quem modo citaui: Quod si hie noster Sulpitius faceret,
multo eius oratio esset pressior; in qua nunc interdum, vt in herbis rustici dicere
solent in summa vbertate, inest luxuries quaedam, quae stilo depascenda est.
32 5 [H] LACINIA TENERE 4123
Qui leuiter rem tenent lacinia tenere dicuntur, hoc est extrema vestis ora. Cui
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contrarium est illud Medius teneris. M. Tullius libro De oratore iii.: Nam illud
alterum genus, quod est temporibus, locis, rebus definitum, obtinent atque id ipsum
lacinia. Non dubium est quin Cicero metaphoram duxerit a populari sermone,
330 nam idem dictum et hodie durat apud nostrates, si quem inuitant non ex animo.
Inde illud scindere penulam. Et apud Terentium Mida Getam resupinat pallia.
Cicero videtur allusisse ad illud Plauti in Asinaria: Lachrymantem lacinia tenet
lachrymans.
[HJ SVRCVLVM DEFRINGERE 4124
335 Simili forma dixit eodem in loco surculum defringere pro eo quod est: non callere
totam disciplinam, sed ex ea paululum quod ad rem praesentem faciat decerpere,
quemadmodum iureconsulri nonnunquam aliquam sententiam aut fragmenrum
adducunr e theologorum disciplina. Locus apud Ciceronem hunc in modum
habet: Atque hactenus loquuntur, etiam hac instituendi diuisione vtuntur, sed ita,
340 non vt iure aut iudicio, vt denique recuperare amissam possessionem, sed vt ex iure
ciuili surculum deftingendo vsurpare videantur.
293 Diose. IV; 9~.
294 Plin. Nat. IX, 102 £ (295 planis, concavis,
longis, lunatis; 298 canaliculatim Gelenius:
cuniculatim v.I.; pectinatim divisa; 299-300
densata; 301 bucinum).
301-304 In subterraneo ... imitantes Er. visited
Cumae, presumably towards the end of his
stay in Italy (15°6-15°9); see Adag. 3714
(Campana superbia), p. 137, n.ll. 179-180. In
Ep. 756, H. 17 £ he refers to a dark tunnel
which one has to traverse on the road from
Naples to Cumae.
302 quod vulgus... Sybillae I suspect that Er.
relies on literary evidence, namely Procop. V,
14, 3. In Cristoforo Persona's translation (see
Adag. 3805 n.), p. 34, he read: "Cumis inco-
lae ipsi SibyHae speluncam ostendunt, in
eaque ferunt illam vaticinatam fuisse." - The
Sibyl's cavern, well-known through Vergil's
account (Aen. VI, 42 ff.), was destroyed in
the 6th century A.D. according to Agathias
I, 10. For the remnants of the ancient site see
R.G. Austin's commentary (Aeneidos Liber
Sextus, Oxford, 1977) ad loco
304 Val. Max. VIII, 8, I.
4121
308 Cic. De or. I1, 6, 24.
315 Alias Adag. 2566 (Nihil agere).
4122
320 Verg. Georg. I, 112.
322 Cic. De or. I1, 23, 96 (haec: hicv.I.; 323-324
solent dicere).
4123 Inspired by Brassicanus, Prov. 56
(Lacinia obtinere). Otto 1321 n.
327 Medius teneris See Adag. 396.
Cic. De or. Ill, 28, 110 (328 reis).
330 et hodie... animo The reference is to a
Dutch expression, apparently something like
'iemand bij de slip van zijn jas vasthouden'
(to hold someone just by the hem of his
coat). ef. Suringar 103.
331 scindere penulam See Adag. 99.
Ter. Phorm. 863.
332 Plaut. Asin. 587.
4124 Taken from Brassicanus, Prov. 55
(Surculum defringere).
335 Cic. De or. Ill, 28, 110.
338 Cic. lac. cit. Kumaniecki rejects some
words transmitted by the Mss. and reads the
passage in the following way: ''Atque
[hactenus loquantur] etiam hac <in> insti-
tuendo divisione utuntur, sed ita, non ut iure
aut iudicio, vi denique recuperare amissam
possessionem sed ut [ex iure civili] surculo
defringendo usurpare videantur" (339 10-
quantur: loquuntur v.l.; 340 vi denique Mad-
vig: ut denique codd.).
[H] MENDACIVM VTILE 4125
Diues ille apud satyricum Iuuenalem dicit: Quid enim saluis infamia nummis? et
Dorionem Terentianum non pudet vanitatis, dum ob rem. Sed honesto propius
345 est quod ait Orestes in Electra Sophoc1is:
~OXW ~EV OUaEV pijWX auv XEpae:~ xrJ.x6v, id est
Nullum reor verbum quod est lucro malum.
LB 1208 Conuenerat enim vt fingerent ipsum esse mortuum. I Sentit igitur famam mortis
viuo nihil nocituram, sed ad id quod constituerant fore accommodam. Venerant
350 enim vlturi Agamemnonis mortem idque perfecerunt.
[H] EQVI GENEROSI SENECTVS 4126
id est
355
"I1t1tou yijprJ.C; alias dictum est de his qui post res praeclare gestas ob senium
reiieiuntur. Sed Sophocles in eadem fabula declarat generosi equi senectutem
his versibus:
"Qa1te:p yocp r1t1tOC; e:uye:v~c;, x&v Yl yEpWV,
'Ev 1"o~m ae:~vo-rc; 8u~ov oux &1tWAe:ae:v,
1\.AA' op8ov o0c; ra't"fJa~v, 6JarJ.u1"WC; aE au
(H ~exc; 1"' 01"puve:~c; XOCU1"OC; EV 1tPW1"OLC; E1tTJ,
Generosus vt equus, consenuerit iam licet,
Animum tamen nunquam in periclis abiicit,
Sed auribus rectis stat, itidem tu quoque
Et incitas me et ipse cum primis ades.
Verba sunt Orestis ad paedagogum senem, cuius consilio et auxilio oceidit Cly-
temnestram et Aegisthum.
CVNCTATIO NOXIA
In eadem fabula Electra de Oreste, qui reditum proferebat, ita loquitur:
MEAAWV yap rJ.~e:!. apexv 1"~ 1"OCC; ouarJ.C; "rE ~ou
KrJ.!. 1"OCc; &1touarJ.C; €A1tiarJ.c; a~EcpeOpe:V, id est
Dum facere semper prorogat, quae adsunt simul,
370 Simul et futuras perdidit mihi spes meas.
Prouerbii ratio est in tropo quo 'praesentes et absentes' dixit pro 'omnes'.
[H] IN ARDVIS CONTANTER AGENDVM 4128
Ibidem Electrae querenti de fratre:
id est
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375 Dicit quidem, sed e dictis [acit nihil
ita respondet chorus:
329
id est<lhAE!:' yap OXVE!:'V 7tp&YfL' &v~p 7tpocaO'Ulv fLzya,
Qui[acinus ingens tentat, ille lentus est,
sentiens in arduis ac periculosis negociis non esse praecipitandum consilium.
380 Huic rursus ita respondet Electra:
Ka~ fL~v €YUlY' €aUla' €xs!:'vov OUX oxv~, id est
At is quidem haud contante me seruatus est,
sentiens perniciosam esse contationem, quum vrget praesens periculum.
[HJ E PAVCIS VERBIS INGENS BONVM AVT MALVM 4129
385 Ibidem Electra sic loquitur sorori Chrysothemidi:
llOAAOC 'Tm afL~xpo~ A6yo~
"EacpYJAav ~aYJ xa~ Xa'TWp8Ulaav ~PO'TOl)C;,
Sermo profecto rebus in compluribus
Deiecit homines simul et erexit breuis.
id est
390 Sentit interdum ex paucis verbis perperam intellectis magnos nasci errores atque
etiam erroris correctionem ex paucis recte intellectis. De leuissimae rei grauissimis
poenis dictum est alias.
[HJ VNI CVM DVOBVS NON EST PVGNANDVM 4130
In eadem Chrysothemis Electrae sorori et choro concorditer hortantibus ita
395 respondet:
~pocaUl' 'TO yap a~xawv OUX €XSL A6yov
~uo!:'v €P~~SLV, id est
Factura sum. Non aequum enim est resistere
Vnam duabus.
349 accommodam scripsi: accommodum H 1.
4125
343 Iuv. I, 48.
344 Ter. Phorm. 526.
345 Soph. El 61.
4126
352 alias Adag. 1032 (Equi senecta).
353 Soph. El 25 ff. (358 €1t'l)~).
4127
366 Soph. El. 305 f.
4128
373 Soph. El. 319 f£ (374 1toe:~: 1tO~e:~ v.l.).
4129
385 Soph. El. 415 £
392 alias Adag. 2018 (Leuissima res oratio).
4130
394 Soph. El. 466 £
33° ADAGIA 4131-4135
400 Affine est illi Ne Hercules quidem aduersus duos. Huc allusit et Catullus in Epi-
thalamio: Noli pugnare duobus.
[H] MALA MALlS EVENIVNT 4131
id est
id est
Clytemnestra obiurgans Electram filiam, quod per earn traduceretur vt viricida,
vicissim audit:
A~(jXPoi:'c; yap rl~crxp& 7tPrXYflrl't"' EXO~OrXcrxZ'Trl~,
E turpibus enim facta turpia discimus,
significans quod filia de matre parum honeste loqueretur ei imputandum quae
necando maritum et filii necem moliendo docuisset liberos odisse matrem. Id
paulo post dicit explanatius:
T oc 0' Epyrl 'TOUe; Aoyoue; ZUP~(jXETrl~,
Porro ipsa facta verba reperiunt sua.
Scitum est illud Socratis vt se quisque talem praestaret re qualis haberi cuperet.
Fama enim e factis velut e fonte nascitur, e bonis bona, e malis mala. Proinde,1
LB 1209 qui factis ignominiosis sibi peperit ignominiosam famam, ne succenseat male
415 loquentibus, sed sibi, qui ora aperuit populo, nee moliatur vindictam in maledi-
cos, sed benefactis rumorem foedum abolere studeat.
[H] NVMINIS IRA INEVITABILIS 4132
id est
Apud Homerum Iuppiter vxori minitans appellat manus suas &rX7tTOUe;, quod lae-
dant quoscunque velit, quum a nemine vicissim laedi queant. Simile est quod in
420 eadem fabula dicit Orestis paedagogus:
'JO'TrlV OE 'T~e; 6z&v
BArX7t'T7J, OUVrl~'T' &'.1 OUO' &'.1 ~crxuu)v <puyzi:'v,
At vbi viro nocet deorum quispiam,
Vitare possit nemo quamlibet potens.
425 Solent homines calamitates suas in hanc aut illam causam reiicere, quum ple-
raque mala sic praeter omnem expectationem accidant vt appareat a superis
immitti. Aduersus numinis decretum nihil valet humana prouidentia.
[H] QVO TERRARVM RAPERlS? 4133
Qui non sunt attenti ad rem propositam negantur esse domi, qui longius aber-
430 rant a vera in alia regione esse dicuntur. Electra sorori nuneianti Orestem viuere,
qui dictus erat mortuus, ita respondet:
OUX olae' 67to~ y-i)c; OUO' 67to~ yvw(.LYJC; cpEP7l, id est
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In quod solum rapiare non intelligis
Nec quo ferat mens.
435 Prouerbium est in tropo. Sic in eum qui aberrat a re proposita apte dicetur illud
Quo nunc se proripit Hie? aut: In quam regionem abripitur? Translatum videtur a
nautis.
[H] BENE NATIS TVRPE EST 1v1ALE VIVERE 4134
id est
Quidam arbitrantur ob hoc ipsum sibi licere turpiter viuere quod honestis maio-
440 ribus orti sunt, quum contra generis claritas quasi fax addita faciat vt nobilium
errata plus habeant dedecoris quam obscuro genere natorurn. Hoc in eadem
fabula sic expressit Electra:
Zijv Cllaxpov Cllaxpwc; 'TOre; XClAWC; 7tEepux6a~,
Natis honeste turpe viuere turpiter.
445 Quanquam Electra putat eos turpiter viuere, non qui sunt improbis moribus, sed
qui viuunt in seruitute, quum sint ingenui nati, vt cum illo conueniat Vbi non sis
qui fueris, non est cur velis viuere.
[H] MORTVI NON DOLENT 4135
Eadem in fabula, significans se spontanea morte quaesituram malorum finem,
450 ait:
4II Porro H 1: ex Sic corr. MS.
413 e malis HI: et malis MS.
418 Homerum H 1: ex Homerus corr. MS.
420 Orestis H 1: ex Ostes corr. MS.
423 viro H 1: om. MS.
429 propositarn H 1: add. MS.
400 Ne Hercules. .. duos Adag. 439.
Camll. 62, 64.
4131
403 Soph. El. 621.
410 El. 625.
412 illud Socratis ... cuperet Cic. Off Il, 12, 43,
also quoted in Adag. 1067 (Exigua res est
ipsa iustitia), in Apophth. Ill, Socratica II, LB
IV; 156 C, and in a colloquy, ASD I, 3, p.
646, 11·99 £
4132
418 Hom.IL I, 567.
420 Soph. El. 696 f.
4133
429 Qui... domi See Adag. 1684 (Praesens
abest), ASD I1, 4, p. 138, esp. 11. 180 f.
"hodieque vulgo dicunt cogitatione peregri-
nantem domi non esse" ("Sijn sinnen sijn al
430 vero H I: ex proposito corr. MS.
438 est HI: add. MS.
446 quum ... nati H I: om. MS.
447 cur I: quur MS H.
449 significans HI: signifcans MS.
van huijs" [His mind is away from home];
see n. ad loc.).
430 in alia regione esse Perhaps another refer-
ence to a vernacular expression, but it could
also be just a general introductory formula.
Soph. EL 922.
436 Quo ... ille? Verg. Eel. 3, 19.
4134
440-441 generis... natorum After luv. 8, 138 ff
"Incipit ipsorum contra te stare parentum /
Nohilitas clararnque facem praeferre
pudendis. / Omne animi vitium tanto con-
spectius in se / Crimen habet, quanto maior
qui peccat habetur."
442 Soph. El. 989.
446-447 Vbi non sis ete. Adag. 745.
4135
449 Soph. EL II70.
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Tous yiXp 8(Xv6v"'C'(Xs oUX opw AU7tOU~EVOUC;,
Nam mortuum dolere video neminem.
id est
Eoque Plinius existimat nullum beneficium a diis datum homini maius quam
quod cuique in manu est, quum velit e vita excedere. Melius Socrates, qui docet
455 esse nephas animam iniussu imperatoris dei e corporis praesidio decedere.
[H] OMNIBVS MODIS NOCENS
Ibidem Oresti percontanti quibus modis esset molesta Clytemnestra, manibus an
veneno, respondet Electra:
K(X~ XEPcr~ X(X~ Au~(X~m x(XL 7toccr~v x(Xxo~C;, id est
460 Manu et venenis et malis demum omnibus.
Quadrabit in hominem modis omnibus pernieiosum, fucis, vi, verbis, factis.
[H] A CAPITE ARCESSERE, A FONTE DVCERE 4137
Quum res ab eo repetitur quod est in negocio praecipuum, a capite arcessi diei-
tur. M. Tullius libro De oratore ii.: Etiam aetatis est vsusque nostri a capite quod
465 velimus arcessere et vnde omnia manant videre. Item Iibro De legibus primo: Alte
vero et, vt opinor, a capite, frater, repetis quae quaerimus. Et pauIo post ibidem:
Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? Quod ante dixit 'a capite' hic dicit
'a fonte'. Rursus in Topicis: Quum autem a genere ducetur argumentum, non erit
necesse id vsque a capite arcessere. In TuscuIanis quaestionibus aIicubi dicit a capite
470 ducere pro eo quod erat 'ab exordio repetere'.
[H] LATINI TIBICINIS MORE
In M. Tullii verbis quae pauIo ante retuIimus ex oratione Pro L. Murena prouer-
LB 1210 bium inerat, quum ait iureconsultum instructo petitore Latini tibicinis 1 more
transire ad eum a quo petitur, et ilIum solennibus verbis instructurum. Vnde nata
475 sit similitudo non admodum Iiquet nisi quod probabilis coniectura videtur duc-
tarn a priscis illis Latinis, qui in pagis aut oppidis vnico tantum tibicine fabulas
agitabant, ad cuius modulatum vocem ac gestum accommodabant histriones,
alioqui ob imperitiam non seruaturi carminis rationem. Is igitur tibicen, postea-
quam vni actori praecinuerat, cogebatur ad alterum huic responsurum transire
480 eique vicissim incentu tibiae metri modulos praeire atque hinc rursus ad aIium,
quod rusticani homines absque praeeunte tibicine non possent apte saltare versus
aut mimos. Hanc coniecturam adiuuat locus qui est apud M. Tullium in Oratore
ad Brutum, vbi agit de versibus ita compositis vt posset oratio libera solutaque
videri. Quorum, inquit, similia sunt quaedam etiam apud nostros, velut ilia in
485 Thyeste:
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Q}temnam te esse dicam qui tarda in seneetute
et quae sequuntur; quae, nisi quum tibicen aecessit, orationi sunt solutae simillima.
Prior locus ex oratione refertur in prouerbio Causa cadere.
[HJ IN QVADRVM REDIGERE
490 Superius ex Aristotele docuimus virum constantis animi appellari tetragonum,
quod ea figura ex omni parte sui similis est. Vnde quicquid congruit et aptum est
quadrare dicitur. Id M. Tullius in Oratore deflexit ad orationem coneinnam et
aptis numeris compositam: Itaque postquam est nata haec cireumscriptio vel eom-
prehensio vel continuatio vel ambitus, si ita lieet dicere, nemo qui aliquo esset in
495 numero seripsit orationem generis eius quod esset ad delectationem comparatum remo-
tumque a iudiciis forensique eertamine, quin redigeret omnes fire in quadrum nume-
rumque sententias. Metaphora ducta est a marmorariis. Non sum immemor hoc a
nobis alibi positum, sed locum euidentius ostendere volui. Illic enim tantum
indicaram.
453-455 Eoque ... decedere H I: om. MS.
457 manibus HI: manibus ne MS.
458 Electra H I: add. MS.
461 Quadrabit ... factis H I: om. MS.
465 manant HI: manenr MS.
469 In ... quaestionibus H I: In [I ex T corr.}
Tusculanis questionibus MS.
472 verbis quae H I: verhi MS; 1. H I: add.
MS.
474 instructurum H I: ex instructurus corr.
453 Plin. Nat. Il, 27.
454-455 Socrates etc. See Plato Phaedo 61 C-62
b; Cic. Cato 20, 73 (vetat Pythagoras)
"iniussu imperatoris, id est Dei, de praesidio
et statione vitae decedere".
4136
457 Soph. El. II96.
4137
464 Cic De or. Il, 27, Il7 (et iam; 465 manent:
manant v.I. ).
465 Leg.!, 6, 18 (466 ut oportet; quod).
466 Leg. 1,6,20.
468 1Op. 9, 39·
469-470 a capite ducere Not in Tusc., but Fin.
V, 6, 17.
4138
472 Cic. Mur. 12, 26 "Transit idem iuris con-
MS.
475 ductam MS: ducturn H 1.
476 in ... oppidis H I: om. MS.
477 histriones H I: add. MS.
480 hinc H I: hinc vel huic MS.
482 adiuuat H I: om. MS.
483 vbi agit HI: agens MS.
496 redigeret H I: redigerat [l} MS.
497-498 Non volui H I: add. MS.
498-499 Illic indicaram H I: om. MS.
sultus tihicinis Latini modo", quoted in
Adag. 4Il5, p. 322, 11. 209 f£
474 et illum... instructurum 'so as to provide
the latter, too, with traditional legal formu-
las.'
481-482 saltare... mimos For the phrase see
Adag. 4142 (Titius).
482 Cic. Or. 55, 184 (487 secunrur: sequuntur
v.l.).
488 prouerbio Causa cadere Adag. 4Il5.
4139
490 Superius Adag. 3735 (Quadratus homo).
492 quadrare E.g. Verg. Georg. Il, 278.
Cic. Or. 61, 208 (493 posteaquam; haec vel
circumscriptio ).




Motus et homines inconditos et arte carentes M. Tullius in eodem opere testatur
a Graecis appellari (htryJ\iX[cr'tOU~l quasi dicas a palaestra alienos, quod in palaestra
exercitati etiam in caeteris actionibus venustatem quandam habent, quemadmo-
dum indicat in Oratore ad Brutum: Non, inquit, vt in ea tamen omnia sint, sed vt
505 sic adiuuent vt palaestra histrionem. Talis est saltatio Cyclopica et Sileni. Verba
Ciceronis asscribam: Itaque, qualis eorum motus quos &1t(XA(X[(J'1"OU~ Graeci vocant,
talis horum mihi videtur oratio qui non claudunt numeris sententias. In libro De
optimo genere dicendi dixit palaestrice spaciari pro 'decoro numerosoque gestu
incedere'. Haec, inquit, vitauerunt fire omnes qui aut Attici numerantur aut dicunt
510 Attice, sed quatenus voluerunt sani et sacri duntaxat habeantur, sed ita, palaestrice in
xysto spaciari vt liceat, non vt ab Olympiis coronam petant.
Quin hoc ipsum 'ab Olympiis coronam petere' prouerbii speciem habet pro eo
quod est: e rebus arduis magnam ac solidam affectare laudem, hoc est: in causis
seriis et grauibus vincere. Qui priuatim in porticibus ad voluptatem disserunt in
515 xysto spaciantur, qui in foro causas graues agunt in solem et puluerem prodeunt,
magnum periculum magnae laudis spe suscipientes.
(H] CADERE IN CVRSV
Cadere in cursu M. Tullius dixit pro eo quod est 'expetita laude frustrari', quem-
admodum si quis ad lauream theologicam contendens emoriatur, priusquam ad
520 summum eius nominis fastigium peruenerit. M. Tullius libro De claris oratoribus
de Galba loquens: Laudabant hunc patres nostri, fauebant etiam propter patris
memoriam, sed cecidit in cursu. Nam rogatione Manilia Iugurthinae coniurationis
inuidia, quum pro se ipse dixisset, oppressus est. Simili tropo dicimur eos e cursu
reuocare quos ab instituto ad aliud quippiam retrahimus. Et in cursu esse dicuntur
525 qui magno studio contendunt aliquo. Metaphora sumpta est a publicis certami-
nibus pedibus aut equis currentium.
(H] TITIVS
Titium saltare dicebantur qui incomposite ac solute gestiebant. Fuit enim huius-
LB 12II modi saltationis genus, I quod a Titio quodam malo oratore nomen inuenit. M.
530 Tullius eo quod modo citauimus opere: Quos Sextus Titius consequutus, homo
loquax sane et satis acutus, sed tarn solutus et mol/is in gestu vt saltatio quaedam nas-
ceretur, cui saltationi Titius nomen esset. Ita cauendum ne quid agendo dicendoue
facias cuius imitatio rideatur. (1] Citat hunc Ciceronis locum Quintilianus libro
xi., capite de pronunciatione. (H] Similia his sunt saltare Cyclopem (Horatius:
535 Saltaret vti Cyclopa rogabat) et saltare cordacem more Sileni.
ADAGIA Y:ii.4o-44
[HJ VT PHIDlAE SIGNVM
335
Quae prima statim aspectu probantur omnium suffragiis vt Phidiae signum pla-
cere dicuntur. Nam quaedam signa non statim arrident, sed frequenter et propius
inspecta paulatim incipiunt placere. M. Tullius eodem libro: Nam Q. Hortensii
540 admodum adolescentis ingenium vt Phidiae signum simul aspectum et probatum est.
Is L. Crasso Q. Scaeuola consulibus primum in foro dixit et apud hos quidem
consules, et quum eorum qui adfUerunt, tum ipsorum consulum, qui omnes intelli-
gentia anteibant, iudicio discessit probatus. Vndeuiginti annos natus erat eo tempore.
Haec ille. Arbitror autem Ciceronem sentire de Ioue Olympio quem finxit insi-
545 gnis statuarius Atheniensis Phidias, quemadmodum refert Plinius libro xxxiiii.,
capite viii. et libro xxxvi., capite quinto.
[HJ IN NVMERVM PERVENIRE
Qui in aliquo precio haberi incipiunt in numerum aliquem peruenire dicuntur,
quemadmodum in aliquo numero esse dicuntur qui sunt alicuius existimationis et
500 'A7t,xACXL<JTOL H 1: Motus {sed del] &7t,xACXL-
crTO~ MS.
501 et homines H I: om. MS.
503-505 quemadmodum... histrionem H I:
add. MS.
504 inquit H I: om. MS.
508 optimo H I: optime MS; numerosoque H
414°
501 Cic. Or. 68, 229 (502 &7tCXACX(<J't"pouC;: &.7tCX-
ACXL<J't"OUC; ed. Basil. 1528). Brassicanus, Prov.
44, discusses the same passage, but he gives
the correct reading <1.1t,xACXL<J't"POL. Brassicanus
also refers to Quint. Inst. IX, 4, 56 (<1.7t,xACXL-
crTPO~: &1t,xAcxLrJ"t"o~ v.I., see Spalding's edition).
504 Or. 4,14 (505 adiuuet).
505 saltatio ... Sileni See Adag. 4142 (Titius), 11.
534 £
506 Or. 68, 229 (&7tCXACXL<J't"pOUC;).
507-508 Opt. gen. 3, 8 (510 Sed qui eatenus
Gulielmus: sed quatenus codd.; valuerunt,
sani et sicd; 51O-51I ita ut palaestritae, spa-
tiari in xysto ut liceat, non ab). Er. has used
the Basel 1528 edition.
514-515 in xysto spaciantur Cic. Opt. gen. loco
cit. - in solem etpuluerem Cic. Leg. Ill, 6, 14;
Brut. 9,37.
4141
518 Cic. Brut. 33, 127.
520 Cic. loco de. (522 Mamilia: manilia v.I.; 523
I: add. MS.
509 dicunt H I: add. MS.
51I alto vt H I: add. MS.
518 expetita I: expedita H.
521 Galba I: Cat. Galba H.
531 saltatio quaedam I: saltatione quadam H.
sese).
523-524 e cursu revocare Cf. Brut. 67, 236
"quasi revocatus in cursum".
524 in cursu esse E.g. De or. I1, 19, 82; Liv.
XXVIII, 40, 10; Qv. Fast. VI, 362.
4142
528 Mter Cic. Brut. 62, 225.
530 Cic. loco cit. (532 cavendumst ne quid in
agendo).
533 Quint. Inst. XI, 3, 128.
534 Hor. Serm. I, 5, 63.
535 saltare cordacem more Sileni Lucian. Icar.
27; De salt. 22. See Er. Moria, ASD I~ 3, p.
88, 1. 304 "Silenus ille senex amator, T~'J x6p-
~cxxcx saltare solitus" and Miller's notes.
4143
539 Cic. Brut. 64, 228 f. (542 omnibus Diom.:
omnis v.I.).
545 Plin. Nat. XXXIV, 49 and XXXVI, 18.
4144
548 Cic. Brut. 69, 243.
549 in aliquo... esse E.g. Cic. De or. Ill, 9, 33.
ADAGIA 4145-4150
550 in nullo numero esse qui plane contempti sunt. M. Tullius in eodem libro: His
enim rebus infimo loco natus et honores et gratiam et pecuniam consequutus etiam
patronorum - sine doctrina, sine ingenio - aliquem in numerum peruenerat. Et ali-
quanto post, de C. Sicinio loquens: Has ille tenens et paratus ad causas veniens,
verborum non egens, ipsa ilia comparatione disciplinaque dicendi iam in patronorum
555 numerum peruenerat.
[H] E NEVO COGNOSCERE 4145
E neuo cognoscere est ex re quapiam minima totum hominis ingenium aestimare,
quemadmodum dicimus leonem ex vnguibus agnoscere et Protogenes e linea
agnouit Apellem. M. Tullius in libro De claris oratoribus: Nunc quoniam totum
560 me non e neuo aliquo aut crepundiis, sed corpore omni videris velle cognoscere, com-
plectar nonnulla etiam quae fortasse videantur minus necessaria. Metaphora sumpta
est ab iis qui infantibus quos ablegant exponuntue addunt crepundia per quae
agnoscantur, si forte inciderit occasio, aut neuum aliquem in corpore notant
parentes. Tale signum interdum syngraphis suis addunt trapezitae.
NE PVDEAT ARTEM
Versus erat olim populari sermone iactatus Ne pudeat artem proloqui quam fac-
LB 1212 tites. Multos non pudet turpi quaestu viuere, quum pudeat I nomen eius quaes-
tus profiteri, quemadmodum si quis vsuram exercens vocari malit negociator.
Versum citat M. Tullius eodem libro: Me autem siue peruulgatissimus ille versus
570 qui vetat
Artem pudere proloqui quam factites,
dissimulare non sinit quin delectet, siue tuum studium hoc a me volumen expressit.
[IJ Li-QPIAZEIN 4147
~wp~ci~S~\I olim dicebantur qui corpore parum decore nudato incedebant. Duc-
575 turn a virginibus quae in Peloponeso discinctae et absque tunicis esse consueue-
runt, tantum pallia tectae vtrinque fenestrato, per quod patebant nuda corporis.
Apud Lacedaemonios autern virgines certis diebus totae nudae incedehant. De
Ramanorum multitiis peIlucentihus multa queritur Iuuenalis.
[IJ AETOLI
580 A~'TWA~'Tll( dicti sunt olim ioco prouerhiali qui iuxta mores Aetolorum petaces
essent et improhi. Allusum est enim ad vocem. Quemadmadum auidi munerum
Dorice loqui dicehantur, sic Al'TWAO( dicti videntur, quod omnia petant, 1tllPCl1'O
OAOV lll1'Stv. Meminit Stephanus.
[IJ XAPONITAI
337
585 Glim Charonitarum cognomen apud Romanos populari ioco tributum est iis qui
ex defuncti commentariis tuebantur quod perperam agebant. Hinc ortum: quum
M. Antonius oratione funebri prolataque C. Caesaris veste populum in eius
interfectores concitasset, arripuit Caesaris commentarios, in quibus acta il1ius
continebantur, iisque asscripsit quae libuit. Atque horum autoritate se facere
590 simulabat quicquid agebat, aliis tribuens magistratus, alios ab exilio reuocans,
alios e vinculis liberans. Hi omnes, quoniam se defuncti commentariis excusa-
bant, vulgari ioco dieti sunt XocpU}v~'!oc~, vt refert Plutarchus in vita M. Antonii.
Simili artificio quidam abutuntur testamentis, in quos competet itidem
cognomen.
595 [IJ OCVLIS FERRE ET SIMILIA
Prouerbialia sunt et illa: oculis ferre, in sinu ferre, si quis quem insigniter amat
fouetque. Translatum a matribus tenere liberos suos amantibus, a quibus non
dimouent oculos, solicitae ne quid illis aceidat incommodi, gestantque in sinu
atque in complexu. Exempla vtriusque sunt apud M. Tullium crebra. Non dissi-
600 mile est quod est apud Platonem libro De republica x.: E7t~ '!OC!:'~ Xe:epOCAoc'i:'~
7te:p~epEpe:~V, id est super capita ferre: Koc~ E:7t~ '!ocu'!71 '!ij aoep[qt ou'!w aep6apoc <p~AOUV-
550 in nullo ... esse E.g. De or. Ill, 56, 213.
Cic. Brut. 69, 243 (551-552 honores et pecu-
niam et gratiam consecutus etiam in patro-
norum; aliquem numerum).
553 Brut. 76, 263.
4145
557 Cic. Brut. 91, 313.
558 leonem ... agnoseere See Adag. 834 (Leonem
ex vnguibus aestimare).
558-559 Protogenes... Ape/lem Er. recounts the
story in Adag. 312 (Nullam hodie lineam
duxi).
559 Cic. Brut. 91, 313 (560 non naevo).
562-563 iis ... oeeasio See e.g. Plaut. Cist. 635 f.
4146
566-567 Ne ... faetites Mter Cic. Or. 43, 147.
569 versum The provenance of the line is
unknown. Ribbeck CRF p. 137.
Cie. loco cit. (572 delecter: deleetet v.I. ).
4147
574-577 6.Wpt&.~ELV nudae ineedebant
Etym. mag. 6.WPL&.~ELV 293, 40-45. Er. has
added the qualification parum deeore.
576 fenestrato The word is reminiscent of Vitro
Ill, praef. I.
577 Apud... ineedebant Mter PIut. Lye. 14, 4.
578 Iuv. 2, 66; 76; 11, 188.
4148
580 Steph. Byz. AlTwA~cx.
581-582 auidi... dieebantur See Adag. 1445
(Dorica Musa).
582-583 quod omnia... cxlT€~v Steph.: 7tCXP,x
p'lj!-LCX TO CXlTdv. In other words, Stephanus
derives AlnuAO'; from CXlTEtV, but Er. derives
it from CXlTEtV plus OAQv.
4149
586-592 quum M. Antonius ere. After Plut.
Anton. 15.
593 Simili ... testamentis A dig at the mendicant
friars. In the colloquy 'Funus', ASD I, 3, pp.
537-551, members of competing mendicant
orders are fighting over the will of a dying
man.
4150 Otto 1265.
596 ocu/is... ferre See Adag. 3598 (Capite
gestare).
599 apud M Tu//ium See Octo 1265.
600 Plato Rep. X, 600 d (602 oux). Er. has
quoted the same passage in Adag. 3598.
ADAGIA 4151
"t'(X~, W(rt€ [L6vov OU E7t~ 'T(x~C; X€CP(xA(x~C; 7t€PLCPSpOU(HV (xU'TOUC; O~ €:"t'(X~po~, id est Et ob
hanc sapientiam in tantum amantur vt sectatores eos tantum non in capitibus cir-
cumferant.
605 [IJ IAPETO ANTIQVIOR
'I(X7tS'TOU &pX(X~6'T€poc;, id est lapeto antiquior. Iupiter apud Lucianum sic allo-
quitur Cupidinem puericiam excusantem: Z;u 7t(X~olov, (;) "Epwc;, QC; &pX(X~6'T€poc;
nOAu 'ToG 'I(Xns'Tou.
FINIS
606 lip):'.r.x~6"t'e;po~ scripsi: r.xLp):'.r.x~6't"e;po~ 1.
4151
606 Lucian. Deor. dial. 6 ((; "Epw~, at; &p-
):'.r.x~6"t'e;po~ €I noAU ,Ir.xnE;'t"ou ).
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Nat. an. De natura animalium
var. hist. varia historia













Alan. Alanus ab Insulis
De planet. Nat. De planetu Naturae
Albert. M. Albertus Magnus


























































































































































































































































































De tabernaculo et vasis eius





In laudibus Virginis Matris
Sermo in aduentu Domini
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In l? Vatinium testem
interrogatio




































































Clem. Al. Clemens Alexandrinus









































































Oratio post reditum ad
Quirites
Oratio post reditum in
senatu
De prouinciis consuldribus
Pro Q Roscio comoedo
Pro Quinetio
Pro C. Rabirio perduellionis
reo
Pro C. Rabirio Postumo
De re publica















































l? red. in sen.
Pis.
Pldnc.































































































































































































[Biblia latina] Septima pars






































LIST OF ABBREVIATIONS 343
Chron. Chronicon Ios. Iosephus
Comm. in Gal. Commentarii in Epistolam Ant. Iud. Antiquitates Iudaicae
ad Galatos Bel/. Bellum Iudaicum
Comm. in Ir. Commentarii in Ieremiam Iren. Irenaeus
Comm. in Is. Commentarii in Isaiam Haer. Aduersus haereses
Comm. in Tit. Commentaril in Epistolam Isid. Isidorus
ad Titum Orig. Origines
Comm. in Ps. Commentarioli in Ps. Quaest. Quaestiones in vetus
Contra Ruf Contra Rufinum Testamentum
De vir. ill. De viris il/ustribus Isocr. Isocrates
Epist. Epistulae Iu!. Iulianus
Hebr. nom. Liber interpretationis Epist. Epistulae
Hebraicorum nominum Misopog. Misopogon
Paralip. Paralipomenon Jiber Or. Orationes
Praef in lob Praefatio in librum lob lust. Iustinus
Quaest. Hebr. Quaestiones Hebraicae Iuuenc. Iuuencus
Tract. in Ps. Tractatus in librum luv. luuenalis
Psalmorum Lact. Lactantius
Hi!. Hilarius Inst. Institutiones diuinae
In Gen. In Genesin Leg. aurea Iacobus de Voragine, Legenda
Tract. in Ps. Tractatus in Ps. aurea
Trin. De trinitate Leg. XII Tab. Leges XII1abularum
Hippocr. Hippocrates Libanius Libanius
Hist. Aug. Scriptores historiae Augustae Progym. Progymnasmata
Horn. Hornerus Liv. Liuius
Hymn. Hom. Hymni Homerici Lucan. Lucanus
Il Ilias Lucian. Lucianus
Od. Odyssea Adv. indoct. Aduersus indoctum
Honor. Aug. Honorius Augustodunensis Alex. Alexander
Sig. Sigil/um Beatae Mariae Am. Amores
Hor. Horatius Anach. Anacharsis
Ars Ars poetica Apol Apologia
Carm. Carmina Asin. Asinus
Carm. saec. Carmen saeculare Astr. De astrologia
Epist. Epistulae Bacch. Bacchus
Epod. Epodi Bis accus. Bis accusatus
Serm. Sermones Calumn. Calumniae non temere
Hrabanus Hrabanus Maurus credendum
Hugo Hugo de Sancto Charo (Car- Catapl Cataplus siue Tyrannus
rensis) Char. Charidemus
[Biblia latina] Septima pars Conuiv. Conuiuium
cum postil/is Hugonis de Dear. iud. Dearum iudicium (= Dial.
Sancto Charo mort. xx)
Hyg. Hyginus De mere. cond. De mercede conductis
Astr. Astronomica Demon. Demonax
Fab. Fabulae Demosth. encom. Demosthenis encomium
Hyp. Hyperides Deor. cone. Deorum concilium
IambI. lamblichus Deor. dial. Deorum dialogi
Innoc. Innocentius III De sacr. De sacrificiis
Miseria De miseria condicionis Dial mar. Dialogi marini
humane Dial mer. Dialogi meretricii
Inst. Institutiones Dial mort. Dialogi mortuorum
loann. Sec. loannes Secundus Dips. Dipsades
Epigr. Epigrammata Electr. Electrum
Fun. Funera Epigr. Epigrammata
Od. Odae Epist. Sat. Epistulae Saturnales
lord. lordanes Eun. Eunuchus
344 LIST OF ABBREVIATIONS
Fug. Fugitiui Eel. Eclogae
Gall. Gallus Ioann. Bapt. In laudem Ioannis
Hale. Halcyon Baptistae
Here. Hercules Parthen. Mar. Parthenice Mariana
Herm. Hermotimus Parthen. sec. Parthenice secunda
Hist. comcr. Quomodo historia comcri- Mart. Cap. Martianus Capella
benda sit Martial. Martialis
Icar. Icaromenippus Marull. Michael Marullus
Imag. Imagines Epigr. Epigrammata
Iup. confut. Iuppiter confutatus Hymn. nat. Hymni naturales
Iup. trag. Iuppiter tragoedus Mar. Vict. Marius Victorinus
Lex. Lexiphanes M.Aur. Marcus Aurelius
Luctu De luctu Max. Conf. Maximus Confessor
Menippus Menippus siue Necyomantia Loci comm. Loci communes
Nauig. Nauigium Max. Tyr. Maximus Tyrius
Nigr. Nigrinus Diss. Dissertationes XLI
Paras. De parasito Maximian. Maximianus
Patr. laud. Patriae laudatio Eleg. Elegiae
Peregr. De morte Peregrini Mela Pomponius Mela
Pha!. L 11 Phalaris L 11 Menandr. Menander
Philopatr. Philopatris Citharist. Citharista
Philops. Philopseudes Epitr. Epitrepontes
Pisc. Piscator Monost. Monosticha
Pro imago Pro imaginibus Mimn. Mimnermus
Prom. Prometheus Min. Fel. Minucius Felix
Prom. es Prometheus es in verbis Mon. Anc. Monumentum Ancyranum
Pseudo!. Pseudologista More Thomas More
Rhet. praec. Rhetorum praeceptor Mosch. Moschus
Salt. Saltatio Mutian. Conradus Mutianus Rufus
Sat. Saturnalia Epist. Epistulae
Somn. Somnium siue vita Luciani Mutius Macarius Mutius
Tim. Timon Triumph. De triumpho Christi
TOx. TOxaris Nem. Nemesianus
Tyrann. Tyrannicida Nep. Cornelius Nepos
ver. hist. verae historiae Ale. Aleibiades
Vit. auct. Vitarum auctio Nicandr. Nicander
Lucil. Lucilius Alex. Alexipharmaca
Luer. Lucretius Ther. Theriaca
Lycophr. Lycophron Nicholas of Lyre Nicolaus de Lyra (Lyranus)
Lycurg. Lycurgus [Biblia latina] Septima pars
Lyd. Ioannes Laurentius Lydus cum ... expositione lyre lit-
Mag. De magistratibus terali et morali
Mens. De mensibus Nicom. Nicomachus
Lys. Lysias Non. Nonius Marcellus
Macar. Macarius Nonn. Nonnus
Macr. Macrobius Dion. Dionysiaca
Sat. Saturnalia Exp. in Greg. Expositio in Gregorium
Somn. Commentarius in Ciceronis Naz. Nazianzenum
somnium Scipionis Oppian. Oppianus
Manil. Manilius Ha!. Halieutica
Mantuan. Baptista Mantuanus Orib. Oribasius
Ad Fale. Epigrammata ad Falconem Orig. Origenes
Calam. De calamitatibus Contra Cels. Contra Celsum
temporum Comm. in Rom. Commentarius in Rom.
Contra poet. Contra poetas impudice De princ. De principiis
loquentes Horn. Homiliae
De cont. morte De contemnenda morte Se!. Selecta
Dion. Areop. Dionysius Areopagites Tract. in Ct. Tractatus in Ct.






































































































































































































































346 LIST OF ABBREVIATIONS
Anton. Antonius Psychom. Psychomachia
Aristid. Aristides Tit. hist. Tituli historiarum
Artax. Artaxerxes Ps. Aseon. Pseudo-Aseonius
Brut. Brutus Ps. Aug. Pseudo-Augustinus
C. Gracch. Caius Gracchus Ps. Auson. Pseudo-Ausonius
Cato min. Cato minor Sept. sap. Ludus septem sapientum
Cleom. Cleomenes Ps. Babr. Pseudo-Babrius
Coriol. Coriolanus Tetrast. Tetrasticha
Demetr. Demetrius Ps. Clem. Pseudo-Clemens
Fab. Max. Fabius Maximus Ps. Dion. Areop. Pseudo-Dionysius Areopagita
Lye. Lycurgus Epist. Epistulae
Lys. Lysander Hier. De caelesti hierarchia
Mar. Marius Ps. Diose. Pseudo-Dioseurides
Mor. Moralia Alexiph. Alexipharmaca
Nic. Nieias Ps. Eratosth. Pseudo-Eratosthenes
Paroem. Paroemiae Catast. Catasterismi
Per. Pericles Ps. Iuuene. Pseudo-Iuueneus
Pomp. Pompeius Triumph. Triumphus Christi heroicus
Prov. Alex. Prouerbia Alexandrinorum Ps. Neekam Pseudo-Neekam (Roger de
Publ. Publicola Caen)
Pyrrh. Pyrrhus Vita monaeh. De vita monaehorum (De
Rom. Romulus eontemptu mundi)
Sert. Sertorius Ps.Ov. Pseudo-Ouidius
Sol Solon Epic. Drusi Epicedion Drusi (Consolatio
Them. Themistocles ad Liuiam)
Thes. Theseus Ps. Phocyl. Pseudo-Phocylides
Timol Timoleon Ps. Pythag. Pseudo-Pythagoras
Tit. Titus Quinctius Flamininus Ps. Sall. Pseudo-Sallustius
Vit. Vitae In Cie. In Ciceronem
Poliz. Angelo Poliziano Ps. Sen. Pseudo-Seneea
Amor fug. Mosehi Amor fUgitiuus De mor. De moribus
Eleg. Elegiae Ptol. Claudius Ptolemaeus
Epigr. Epigrammata Latina Cosm. Cosmographia
Epist. Epistolae Geogr. Geographia
Sylv. Syluae Quadr. Quadripartitum
Poll. Pollux Ptol. Euerg. Ptolemaeus Euergetes
Polyb. Polybius Publil. Syr. Publilius Syrus
Pomp. Trog. Pompeius Trogus Quint. Quintilianus
Porph. Porphyrius DecL Declamationes
Quaest. Hom. Quaestiones Homerieae Inst. Institutio oratoria
Vit. Pyth. Vita Pythagorae Rhet. Her. Rhetoriea ad Herennium
Posid. Posidonius Rufin. Rufinus
Priap. Priapea In symb. Expositio in symbolum
Prise. Priscianus apostolorum
Arsgramm. Ars grammatica Sabell. Mareantonio Sabellico
Prob. M. Valerius Probus In natal. In natalem diem diuae
Prod. Proclus virginis Mariae
Proeop. Proeopius Sall. Sallustius
Prop. Propertius Cat. Coniuratio Catilinae
Prud. Prudentius Epist. ad Caes. Epistulae ad Caesarem
Amart. Amartigenia Hist·frg· Historiarum ftagmenta
Apoth. Apotheosis lug. Bel/um Iugurthinum
Cath. Cathemerinon Sapph. Sappho
Contra Symm. Contra Symmaehum Seol anon. Seolia anonyma
Epilog. Epilogus Sedul. Caelius Sedulius
Perist. Peristefanon Paseh. Pasehale carmen
Praef Praefatio Sen. Seneca (maior)
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1., 2. Ad Thessalonicenses





Petri Epistola I., 2.











Apolog. ad Fabr. Stap.
Apolog. ad Prodr. Stun.
Apolog. ad Sanct. Caranz.
Apolog. ad Stun. ConcL
Apolog. adv. debacch. Petr. Sutor.
Apolog. adv. monach. hisp.
Apolog. adv. rhaps. Alb. Pii
Apolog. adv. Stun. Blasph. et imp.
Apolog. c. lac. Latomi dialog.
Apolog. de In princip. erat sermo
Apolog. de loco Omn. resurg.
Apolog. pro declam. laud. matrim.
Apolog. resp. lac. Lop. Stun.
Apolog. resp. inuect. Ed. Lei
Apophth.






C. WORKS OF ERASMUS
Acta Academiae Louaniensis contra Lutherum
(Ferguson, pp. 316-328)
Adagiorum Chiliades
(LB I1; ASD I1,1 [Adag. I-500], ASD I1,4 [Adag. 1501-
2000], Il,5 [Adag. 2001-2500], I1,6 [Adag. 25°1-3000],
I1, 8 [Adag. 3501-4151])
Admonitio aduersus mendacium et obtrectationem
(LB X, 1683-1692)





(LB X, 1691-1744; ASD 1,1, pp. 35-138)
Apologia ad lacobum Fabrum Stapulensem
(LB IX, 17-66; ASD IX, 3)
Apologia ad Prodromon Stunicae
(LB IX, 375-381)
Apologia ad Sanctium Caranzam
(LB IX, 401-432)
Apologia ad Stunicae Conclusiones
(LB IX, 383-392)
Apologia aduersus debacchationes Petri Sutoris
(LB IX, 737-812)
Apologia aduersus monachos quosdam hispanos
(LB IX, 1015-1094)
Apologia aduersus rhapsodias Alberti Pii
(LB IX, II23-II96)
Apologia aduersus libel/um Stunicae cui titulum fecit
Blasphemiae et impietates Erasmi
(LB IX, 355-375)
Apologia contra lacobi Latomi dialogum de tribus linguis
(LB IX, 79-106)
Apologia de In principio erat sermo
(LB IX, III-122)
Apologia de loco Omnes quidem resurgemus
(LB IX, 433-442)
Apologia pro declamatione de laude matrimonii
(LB IX, 105-II2)
Apologia respondens ad ea quae lac. Lopis Stunica taxauerat
in prima duntaxat Noui Testamenti aeditione
(LB IX, 283-356; ASD IX,2)




Axiomata pro causa Martini Lutheri
(Ferguson, pp. 336-337)
Carmina
(LB I, Il, IlIll, I1Ih, IV; v, VIII passim; ASD 1,7)
Carmen de senectute
(== Carmen alpestre; LB IV; 755-758; ASD 1,7, Carm. 2)
Catalogus lucubrationum omnium








Comm. in hymn. Prud.
Comm. in Ov.
Comp. rhet.
Cone. de puero Iesu

















Chonradi Nastadiensis dialogus bilinguium ac trilinguium
(Ferguson, pp. 2°5-224)
Dialogus Ciceronianus
(LB 1,969-1026; ASD 1,2, pp. 599-710)
De ciuilitate morum puerilium
(LB I, 1029-1044)
Colloquia
(LB 1,625-908; ASD 1,3)
Collectanea adagiorum
Commentarius in duos hymnos Prudentii
(LB V, 1337-1358)
Commentarius in Nucem Ouidii
(LB I, n87-121O; ASD 1,1, pp. 145-174)
Compendium rhetorices
(AlIen X, App. 22)
Concio de puero Iesu
(LB V, 599-610)
Conflietus Thaliae et Barbariei
(LB I, 889-894)
De conscribendis epistolis
(LB I, 341-484; ASD 1,2, pp. 2°5-579)
Consilium cuiusdam ex animo cupientis esse consultum et
romanipontificis dignitati et christianae religionis tranquil-
litati
(Ferguson, pp. 352-361)
De constructione octo partium orationis
(LB I, 165-180; ASD 1,4, pp. n9-143)
Consultatio de bello Turcis inferendo et obiter enarratus PsaL-
mus XXVIII
(LB V, 345-368; ASD V,3, pp. 31- 82 )
De contemptu mundi
(LB V, 1239-1262; ASD V,I, pp. 39-86)
De copia verborum ac rerum
(LB I, I-no; ASD 1,6)
Declamatio de morte
(LB IV, 617-624; = 'Aliud exempIum consolationis',
in: De eonser. ep.: ASD 1,2, pp. 441-455)
Declamatiuncula
(LB IV, 623-624)
Declarationes ad eensuras Lutetiae vuLgatas
(LB IX, 813-954)
Detectio praestigiarum
(LB X, 1557-1572; ASD IX,I, pp. 233-262)
Dilutio eorum quae Iodocus CLichthoueus scripsit aduersus
deelamationem suasoriam matrimonii
(Telle)
Disputatiuncula de tedio, pauore, tristicia Iesu
(LB V, 1263-1294)
De duplici martyrio
(in: Cypriani Opera, Basileae, 1530)
Eeelesiastes siue de ratione concionandi
(LB V, 767-IIOO; ASD V,4 [libri I, 11], ASD V,5
[libri Ill, IV])
Enarrationes in Psalmos
(LB V, 171-556; ASD V,2 [Ps. 1-4, 14 (= De purit.
tabernae.), 22], V,3 [Ps. 28 (= Consult. de bell ture.), 33,





Epist. ad fratr. Infer. Germ.














De interdicto esu earn.
Isocrates








(LB V, 1-66; HoIborn, pp. 22-136)
Encomium matrimonii
(ASD 1,5, pp. 385-416; = 'ExempIum epistoIae sua-
soriae', in: De conser. ep.: LB I, 414-424; ASD 1,2,
pp. 4°°-429)
Encomium medicinae
(LB 1, 533-544; ASD 1,4, pp. 163-186)
Epistola adfratres Inferioris Germaniae
(LB X, 1589-1632; ASD IX,I, pp. 329-425)
Epistola apologetica aduersus Stunicam
(LB IX, 391-4°0)
Epistola contra quosdam qui se falso iactant euangeticos
(LB X, 1573-1590; ASD IX,I, pp. 283-309)
Epistola consolatoria in aduersis
(LB IIIh; 1874-1879 = V, 6°9-614)
Euripidis Hecuba et Iphigenia in Aulide
(LB I; 1129-121O; ASD 1,1, pp. 215-359)
Exomologesis siue modus confitendi
(LB V, 145-17°)
Explanatio symboli apostolorum siue catechismus
(LB V, 1133-1196; ASD V,1; pp. 203-320)
Expostulatio Iesu cum homine
(LB V, 1319-1320; ASD 1,7; Carm·43
Galeni tractatus tres
(= Galeni Exhortatio ad bonas arteis, De optimo docendi
genere, Quod optimus medicus; LB I, 1047-1064; ASD
1,1, pp. 637-669)










(LB V, 1357-1359; ASD 1,7, Carm. 49
Institutio principis christiani
(LB IV, 559-612; ASD IV,I, pp. 133-219)
Epistola de interdicto esu carnium
(LB IX, 1197-1214; ASD IX,I, pp. 19-50)
Isocratis ad Nicoclem regem De institutione principis
(LB IV, 6n-616)
Iudicium de apologia Petri Cursii
(AlIen XI, pp. XXIII-XXIV)
Iulius exclusus e coetis
(Ferguson; pp. 65-124)
De tibero arbitrio diatribe
(LB X; 1215-1248)
Libanii aliquot declamatiunculae
(LB I, 547-556; ASD 1,1, pp. 181-192)
Lingua
(LB IV, 657-754; ASD IV,rA)
Virginis matris apud Lauretum cultae liturgia















Paraphr. in Eleg. Laur. Vallae
Paraphr. in NT








Precat. pro pace eccles.
Prologus supputat. calumn. Nat. Bedae
De pronunt.
De pueris




(LB I, 183-340; ASD 1,1, pp. 381-627)
Modus orandi Deum
(LB ~ 1099-Il32; ASD ~I, pp. 121-176)
Moriae encomium




Obsecratio siue oratio ad Virginem Mariam in rebus
aduersis
(LB ~ 1233-124°)
Oratio de pace et discordia
(LB VIII, 545-552)
Oratio de virtute amp/ectenda
(LB ~ 65-72)
Gratio fimebris Bertae de Heyen
(LB VIII, 551-560)
Paean Virgini Matri dicendus
(LB ~ 1227-1234)
Panegyricus ad Philppum Austriae ducem
(LB I~ 5°5-550; ASD I~I, pp. 23-93)
Parabolae siue similia
(LB I, 557-624; ASD 1,5, pp. 87-332)
Paraclesis
(LB ~ 137-144 "" VI, f' *3ro-*4YO)
Paraphrasis in Elegantias Laurentii Vallae
(LB I, 1065-1126; ASD 1,4, pp. 207-332)
Paraphrasis in Nouum Testamentum
(LB VII)
Paraphrasis in Epist. ad Hebraeos - 3. Epist. lohannis (LB
VII, 1079-Il98; ASD VII,6)
Passio Maccabeorum
Peregrinatio apostolorum Petri et Pauli
(LB VI, 425-432 = VII, 653-659)
Ex Plutarcho versa
(LB I~ 1-84; ASD, I~2, pp. Il9-322)
De praeparatione ad mortem
(LB ~ 1293-1318; ASD ~1, pp. 337-392)






Precatio ad lesum pro pace ecclesiae
(LB I~ 653-656 "" ~ 1215-1218)
Prologus in supputationem calumniarum Natalis Bedae
(LB IX, 441-450)
De recta latini graecique sermonis pronuntiatione
(LB 1, 909-968; ASD 1,4, pp. Il-103)
De pueris statim ac liberaliter instituendis
(LB 1,485-516; ASD 1,2, pp. 21-78)
Purgatio aduersus epistolam non sobriam Lutheri
(LB X, 1537-1558; ASD IX,I, pp. 443-483)
De puritate tabernaculi





Resp. ad annot. Ed. Lei
Resp. ad collat. iuv. geront.
Resp. ad dip. Phimost.
Resp. ad ep. Alb. Pii
Resp. ad E Cursii defens.
Resp. adv. febricit. lib.
De sarc. eccles. concord.
Scholia
Spongia
Supputat. error. in cens. N Bedae
Vidua christ.






(LB IV, 625-642; ASD 1\',2, pp. 59-100)
De ratione studii
(LB I, 517-530; ASD 1,2, pp. IlI-151)
Ratio verae theologiae
(LB V, 73-138; Holborn, pp. 175-3°5)
Responsio ad annotationes Eduardi Lei
(LB IX, 123-284)
Responsio ad collationes cuiusdam iuuenis gerontodidascali
(LB IX, 967-1016)
Responsio ad disputationem cuiusdam Phimostomi de diuortio
(LB IX, 955-968)
Responsio ad epistolam paraeneticam Alberti Pii
(LB IX, 1093-Il22)
Responsio ad Petri Cursii defensionem
(LB X, 1747-1758; Ep. 3032)
Responsio aduersus febricitantis cuiusdam libel/um
(LB X, 1673-1684)
De sarcienda ecclesiae concordia
(LB V, 469-506; ASD V,3, pp. 257-313)
In epistolam de delectu ciborum scholia
(ASD IX,I, pp. 65-89)
Spongia aduersus aspergines Hutteni
(LB X, 1631-1672; ASD IX,I, pp. I17-21° )




Virginis et martyris comparatio
(LB V, 589-600)













Andreas Alciatus, De verborum significatione. Lugduni, 1530.
Desiderius Erasmus, Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum
per P.S. AlIen, Oxonii, 1906-1958. 12 voll.
J. von Arnim, Stoicorum lIeterum Fragmenta. Leipzig, 19°2-19°5; 1921-
1923. 3 voll. Index von Max Adler hergestellt, Leipzig, 1924; Stuttgart,
1964.4 voll.
Desiderius Erasmus, Opera omnia. Amsterdam, 1969-
Desiderius Erasmus, Omnia opera. Basileae, 1540. 9 voll.
Bibliotheca Belgica. Bibliographie generale des Pays-Bas. Fondee par Fer-
dinand vander Haeghen, reeditee sous la direction de Marie-Therese
Lenger, t. 2, Bruxelles, 1979.
Ioannes Alexander Brassicanus, Proverbiorum symmicta. Quibus adiecta
sunt Pythagorae symbola xviii. Viennae, 1529.
Braun, Scenae suppositiciae L. Braun, Scenae suppositiciae oder Derfalsche Plautus. Gottingen, 1980.
CCSL Corpus Christianorum. Series Latina. Tumholti, 1954-
Contemporaries Contemporaries ofErasmus. A biographical register of the Renaissance
and Reformation. Ed. by P.G. Bietenholz and Th.B. Deutscher,
Toronto, 1985-1987. 3 voll.
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Desiderius Erasmus, Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum
per P.S. AlIen, Oxonii, 1906-1958. 12 voll.
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Numbers composed of four digits are adage numbers. Page and line numbers are used for marginal
notes in the editions of 1533 (H) and 1536 (1); see the introduction, p. 4-
A bonis bona disce 3737
A capite arcessere. A fonte ducere 4137
A deo ficti 4II3
A sexaginta viris venio 3597




Acolo, non fico 3575
Ad arculas sedere p. 324, 1. 262
Ad asylum confugere 3830
Ad coronidem vsque 3520
Ad hoc nati, sculpti et facti p. 320, 1. 140
Ad incitas 3667
Ad libellam debere 3822
Ad pedes, ad caput 3505
Ad pila vbi ventum 4073
Ad saga 3710
Ad vinum diserti 3870
Aeacidinae minae 3991
Aetoli 4148
Agninis lactibus alligare canem 3894
Agones 3997
Alas addere 3786
Alienis soleis vti 3795
Alios tragoedos prouocat 3864






Apud equum et virginem 3869
Apud matrem manere 3777
Apud mensam verecundari neminem decet
4°°7









Asino malo vehitur p. 78, 1. 86
Asinus asino et sus sui pulcher 3964
Asinus stramenta mauult quam aurum 3738
Atridae non soli amant vxores p. 36, 1. 416
Auis ex auibus 3765
Auriculam mordieus 4052
Auris Bataua 3535
Auscultandum bene loquenti 4096
Aut abi aut exuere 3686
Aut terra aut mari 3926
Baccae egent oleo 3764





Bene natis turpe est male viuere 4134
Benefactis pensare delicta 4048
Bestia bestiam nouit 3657
Boeatissare 4077
Bonum est duabus niti ancaris 3772
Bos in stabulo 3591
Bos in quadra argentea 3593
Bos marinus 3590





Calliae defluunt pennae 3674
Callipygos 3615




Canis ad cibum 3592






Catone hoc contenti sumus 3903
Causa cadere. Formula cadere. Ex lUre manu
consertum 4II5
Celei supellex 3941
Celeritas in malis optima 4085
Censoria virgula 3726








Cithara incitat ad bellum 3671
Citius quam formicae papauer 4002




Cognatio mouet inuidiam 3759
Colophonium calciamemum 3731
Commouere sacra 3856
Communis tanquam Sisapo 3707
Conchas legere 4120
Concinere 3788
Consessus in talario ludo 4°31
Contrahere vela 4°32







Crines capere p. 244, L 356
Crisonem Himeraeum praecurrere 3687
Croesi pecuniae teruncium addere 3948
Cui nullum negocium erat, Harmenen muro
cinxit 3544
Culleo dignus aut Non vno culleo dignus
3818
Cum ramemo 4069




Cyatho non emam 3943
Cyclopum more 3740
Cymbalum mundi 3982
Da lapidi volam 3766
Daedaleum remigium 4023
De fume ad flammam 3640
De reduuia queritur 3821
De spormla coenare 3645





Deo nemo potest nocere 4095
Deserere vadimonium 3865
Despuere malum 4025
Digitum qua proferat 3984
Dii omnia possunt 35II
Diobolares 3833
Discum quam philosophum audire malunt
4II9
Diserte saltare 3680
Doceat qui didicit 4084
Domi nobilis 3849
Domi non esse p. 330, 1. 429
Domi pugnans more galli 3775
Doribus Dorice loqui 3862
Dorice concinere 3876
Dorice loqui p. 336, 1. 582
Dulce et amarum 3933
Duobus digitis primoribus 3873
E circulo 4Il4
E domo in domum 3773
E neuo cognoscere 4145
E paucis verbis ingens bonum aut malum
4129
E schola cantilena 4Il2





Emendus cui imperes 4014
Eodem collyrio mederi omnibus 3721
Equi generosi senectus 4126
Equitandi peritus ne cantet 3834
Esernius cum Pacidiano p. 291, 1. 477
Esurienti leoni praedam exculpere 4058
Esurienti ne occurras 3953
Et operam et retiam perdere 3946
Et praedam et praemium 3901
Et Scellii filium abominor 3779
Ex aphaereseos curare p. 284, 1. 323
Ex cohorre praetoris 3976
Ex libro gubernatores 3633
Ex natali emortualem facere 3902
Ex perpendiculo 3574
Ex phelleo 3923
Ex potestate exisse 3815
Ex sinu illius 3844
Ex syngrapha agere 3678
Execrationes serere 3647
Exemplum vtile 4098
Exercitatio domestica vmbratilis p. 318, 1.
94
Exitii nulla ratio 3662
Extra calcem 3573
Extra fumum et vndam 3706







Fama prodit omnia 4076
Fato Metelli 3962
Fato non repugnandum 4090
Ferire frontem 4°27
Ferrum et flamma 3913
Filum neuisti: et acu opus est 3605
Flos cinis 3612
Fluctus mutus 3540
Fors domina campi 3919
Fortunae nouacula 4097
Fractis auribus 3634




Funditus, radicitus etc. 3722
Fungus putidus 3998
Funiculum ad lapidem 3799
Gallam bibere oportet 3936
Gallonius 3816
Gamma betam persequitur 3805
Gangarnon 3550
Gargara bonorum 3524
Gralatorius aut testudineus gradus 4022
Guttam aspergere 3989
Halopanta 4059






Herniosi, in campum 3781
Hie tdam texuit, ille diduxit 3547
Hoc age 4019
Hoc iam et vates sciunt 3750
Hoc municeps aut vicinus nunciauit 3823
Hoc tu mihi dices 3800
Hodie nihil succedit 3746
Homo semper contradicens 3613




Igni ferroque minari 3711
In alia regione esse p. 330, 1. 430
In arduis contanter agendum 4128
In beato omnia beata 3983
In crastinum seria 3660
In dierectum 4034
In folIe offerre 3837
In foro veritas 3924
In frigidum furnum panes immittere 3601
In herba luxuries 4122
In herbis 3899
In hoc calciamento pedem habet 3770
In idem conspirare 3546
In integrum restituere p. 322, 1. 190
In leporinis 3741
In morbo consumat 3555
In nauibus educatus 3692
In numerum peruenire 4144
In ore atque oculis 3723
In quadrum redigere 4139
In tuum ipsius caput 3588
In vltimas terras 3967
In ventrem insilire 3664
Incantatione quauis efficacius 3719
Iniuria soluit amorem 3679
Insanire cum insanientibus 3614
Inter manum et me.ntum 3730
Intra labia risit 3960
Inuidus vicini oculus 3720
Iocandum vt seria agas 3739
Iouis germen 3986
Iouis lac 3653
Ipsis et Chiis 3785
Iracundior Adria 3589
Itidem vt Acheronti 4003
Iucunda malorum praeteritorum memona
3827
Iuxta cum ignarissimis 3892
Iynge trahor 3510
Lacinia tenere 4123
Lacryrna nihil citius arescit 3814
Lacunam explere 3928




Latini tibicinis more 4138
Latum et angusturn 3793
Laureolam in mustaciis quaerere 3887
Lecyrhum habet in malis 3762
Legatus non caeditur neque violatur 3620
Lens deus 3631
Lex in manibus 3650
Liba Coalemo 3791
Liber non est qui non aliquando nihil agit
4121
Libero lecto nihil iucundius 4047
Lingua non redarguta 3683
Lippo oculo similis 4000
Longum prooemium audiendi cupido 3796
Loquax talpa 3571
Lucernam accendere possis 3977








Magis quam sol Heracliti 3694
Mala malis eueniunt 4131
Mali principii malus finis 3886
Malo asino vehitur 3608
Malus choraules, bonus symphoniacus 3838
Manci pera 3538
Manduces 3732
Mansum ex ore dare 4061
Manu longa et manu breui tradere 3509
Manuari 3519











Mens coe1i terraeque regina 4107
Mercenarium praeconium 3852






Mithragyrtes, non daduchus 3755
Mittere sanguinem 4035





Moriendum priusquam etc. 38Il
Mortui non dolent 4135
Mortuo leoni et lepores insultant 3682
Mortuo vilior 4070
Mortuos rursus occidere 4094
Multa in medio 4045
Multa incredibilia 3761









Ne bestiae quidem ferre possent 3840
Ne crepitu quidem digitidignum 3617
Ne incalceatus in montes 3531
Ne insciens quidem verum dicit 3883
Ne Mercurio quidem credere 3603
Ne praeceps fueris ad iurandum 3677
Ne pudeat artem 4146
Ne quaeras deus esse 3767
Ne si ad Iouis quidem aulam 3979
Ne tempestas quidem nocere possit 3846
Ne vestigium quidem 3832
Nec animans nec inanime 3545
Nec apud homines nec in mari 3769
Nec caput nec pedes 40Il
Nec currimus nec remigamus 3747
Nec deus nec homo 3776
Nec e1ephantus ebiberet 3562
Necessitas magistra 3655
Necessitas molesta 3826
Nemo natus p. 226, 1. 71
Nemo sibi nascitur 3581
Neque dicta neque facta 3753
Neque terrae motus timet neque fluctus 3712
Nihil agere p. 326, 1. 307
Nihil dulcius quam omnia scire 4°42
Nihil est miserius quam animus conscius
394°
Nihil inanius quam multa scire 3651
Nihil potest nec addi nec adimi 3704
Nihili est aut nihil curae est 4037
Nitor p. 318, L 101
Non ab Hymetto 3981
Non contis aut ramulis 3572
Non e quercu aut saxo 3696
Non habet cui indormiat 3963
Non incedis per ignem 3532
Non magis quam canem 4021
Non mouenda loqui 4093
Non oportet hospitem semper hospitem esse
3810
Non soli Atridae amant vxores 3534
Noui nummi 3751
Nouum cribrum nouo paxillo 4064
Nugae theatri 3890
Nullam corporis partem 3929
Nullius coloris 3900
Nullus dies omnino malus 3988
Nullus sum 4086
Numinis ira ineuitabilis 4132
Nummo addicere 3801
Nummus plumbeus 4009
Nuncio nihil imputandum 4101
INDEX ADAGIORVM LATINORVM
Nutricis pallium 4068
Nutu atque renutu 3839




Oculis ac manibus 3897




Oliuam ne comedas 3628
Olla lenticulam attigit 3629
Omissis fontibus consectari riuulos 4I09
Omnem vocem mittere 3557
Omnes intus 3952
Omnia praedara dicis 3797
Omnia praeter animam 3820
Omnibus modis nocens 4136
Omnium quos sol videt 4015
Onobatis 3525
Operam et retiam p. 246, 1. 418
Operarii 4II1
Operi incipienti fauendum 3768
Optima quidem aqua 3809





Ostrei in morem haeret 3745
Palestra p. 318, 1. I05
Palmarium facinus 3855
Pariter remum ducere 3784
Parthi quo plus biberint 3921
Pecunia absque peculio 3502
Pecuniae pedibus compensantur 3530
Pecuniosus damnari non potest 3729
Pediculi Platonis 3965
Per fluuium traducere 3549
Per satyram 3676
Peristromata Campanica 3918
Peruicacia stultitiae dat poenas 4099
Philosophari 3861
Philotesius crater 3670
Pilus in medio 3971
Pingui mensura 3961
Pireus non fert vasa inania 3582






Post homines natos 3915
Post hominum memoriam 3916




Praelio vietus, non bello 4066
Praepostere 4030
Praesentibus rebus consulendum 3877
Praestat eanem irritare quam anum 3728
Preees armatae 4046
Prima felieitatis pars sapere 4087
Primas iaetare hastas 4108
Primas tenere 4051
Primum apes abigendae 3807
Principi obtemperandum in omnibus 4105









Quae quis ipse facit 3758
Quam Clinia ex Demetrio 4°71
Quam in tragoedia comici 4020
Quanta vix coelo capi possit 3708
Quantum pedibus potes 3689
Quasi dies dicta sit 3857
Qui inspuerit in cauernam formicarum etc.
3580
Qui lucerna egent infundunt oleum 3663
Qui non zelat 3630
Qui prior laesit 4039
Quisquis tarde venit ad coenam 3523
Quo terrarum raperis? 4133
Quod datur 4040
Quod dici solet 3774
Quod fieri non potest nee ineipiendum quidem
est 4I02
Quod in solum p. 276, 1. 136
Quod pulchrum, idem amieum 3681
Quod reete datum est 3798
Quod vtile honestum 3693
Quod volumus sanctum est 3616
Rana cum loeusta 3503
Ratio quidem apparet etc. 3819
Reetam instas viam 3990
Recto pectore 3568
Res palestrae et olei 4IIO
Respublica nihil ad musicum 3789
Rex sum 3944
Roscius 3669
Rumor publicus non omnino frustra est 3734
Sacer manipulus 3551
Sacer piscis 3564
Sal et mensa 3880
Salacones 4079
Sale et aceto 1016
Sale nihil vtilius 3868
Saliares dapes 3881
Salillum animae 4008




Sapiens non eget 3760
Sapientia gubernatur nauis 4063
Sarcinator summum cemonem 4065
Scarabeo citius persuaseris 3794
Scarabeus citius faciet mel 3717
Schoenicolae 3910




Semper aliquem virum magnum 3978
Sero vidit iusdtiam 4088
Si tu proreta 3888
Sibi parat malum qui alteri parat 3756
Sicco iunco 3871
Sine canibus et retibus 3778
Sine vt incolumis redeat 3521
Socratis gallus, aut callus 4056
Solem adiuuare facibus 3725
Somnium hybernum 3863
Somnum non vidit 4012
Sontica causa 3937
Sortem et vsuram persoluere 3666
Spartae serui maxime serui 3835
Spirat caecias 3792
Sterilem fundum ne colas 3716
Stimulis fodere p. 52, 1. 697
Strumam dibapho tegere 4044
Sub aliena arbore fructum 3637
Suffragium optimum 3828
Summo pede 3859
Superauit dolum Troianum 3895
Supercilium salit 3872
Surculum defringere 4124
Surculus surculum ferens 4078
Sustollere manus 3812
Sybaritici sermones 3610
Talia gignit bellum 3968
Talum reponere 3875
Tarn multa quam sapiens 3749
Tanagraeus cems 3619
Tanquam ad aram 3829
Tanquam de specula 3995








Timidi mater non flet 3512
Titiuillitium 3703
Titius 4142
Tota hulcus est 3975
Trabem baiulans 3757
Trabs in omnibus 3632
Tredecim cubitorum 3955
Tristis litera 3985
Trochi in morem 3727
Tu in legione, ego in culina 4001
Tuas res tibi habeto 3804
Tyrotarichus p. 277, 1. 146
Vhi tu Caius, ibi ego Caia 3733
Vmbilicus p. 325, 1. 290
Ynctius p. 318, 1. 101
Yndarum in vlnis 3539
Vni cum duobus non est pugnandum 4130
Vsurae nauticae 3860
Ysus est altera natura 3825
Yt ex bulga matris 4057
Yt herba solstitialis 3898
Vt lupus ouem 3691
Vt luti baiuli 3748
Vt Phidiae signum 4143




Vates secum auferat omen 3966
Vati non conuiciandum 4091
Vatum genus auarum 4°92
Vel Megaram vsque 3556
Velatis manibus orare 4°74
Velitari p. 318, 1. 78
Vento viuere 3803
Vera fronte 3969












Virtus gloriam parit 3771
INDEX ADAGIORVM LATINORVM
Virtus simplex 3705
Virtute duce, comite forruna 3947
Virtutem omnem explica 4028
Vita hominis peregrinatio 3974
Viuum noueris 3999
Vocales p. 319, 1. u8
Vocem omnem mittere p. 54,1. 727
Volam pedis ostendere 3956
Vultu saepe laeditur pietas 3817








































































This index includes the Greek adage titles and also the Greek versions of Latin adage titles as given
by Erasmus.







1\.t8oc "t'OL AIXEle:"t'OCL ocPfle:voc 7tpIX;OCe; &:v~p 4083
A~zv &:pLCl'''t'EUELV Xrl~ u7tdpoxov e:flflEVrlL OCAAWV
4°51
A~;WVEUE0"6rlL 3935
A~O"xpo~c; yocp oclcrxpoc 7tPIXYflOCT' E:X8L8IXCl'Xe:TrlL
4131
AlTWALTrlC 4148
1\X6ACP TOC xdAyt, ou Cl'uxcp ~UcrrlL 3575
'Axpcp 7to8C 3859
1\.AA' ocle:~ TLVrl rpw"t'rl flEYrlV 3978
1\.AAOTpCOLC; ~ArlUT~OLC; xp'ijcrfhL 3795
1\.vIXyx7J 8' ouxt 8uCl'flrlXytTEOV 4090
1\.vrl7tnpe:~v 3786




'AmCl'''t'' &:A't)6'ij 7tOAAOC Cl'Ufl~rlCVEL ~po"t'o~C; 3761
1\.1t6AOyOC; 1\.AXLV60u 4082
1\.7tOCl'XUElCcrrlL 3622
1\.7t0 TWV €;~xov"t'<X e:pXOfl rlL 3597




'ApLO"TOV flzV u8wp 3809
1\PX~v 8z El't)pav ou 1tP€7tEL "t'&:fl~XocVOC 4102
1\.px'lj~ Xrlx'ljc; "t'€AOC; xrlx6v 3886
1\.PXLA6xou fl€AOC; 4080
1\.PXOflEVOU 0' e:pyou 7tp6Cl'w7tov Xp~ ElEflEV
TytAocuyEC; 3768
J\.crxoc; xocl 6UAOCXOC; 3553
Au6oc8Crl TOL Cl'xrlL6Tyt"t" OcpALcrXIXvEL 4099
AUTo~oav 3715
AUTo'i:e; xrll XCOLe; 3785
'AtjJocnEe; Mxvou AUXVE~OV E~'t)Toufle:v 3594
Boc6uXAEOUe; XUAL; 3672







Boue; EV rlUACcp 3591
Boue; E7tl 7tCVrlXOC; &:pyupou 3593
BpIXXLCl'TOC yocp XPIXTLCl'Trl T&:V 7tocrlv XOCXIX 4085
f<xYYIXfJ.<t.lv 3550
fijv opw 3718
fvw!J-7J tip CcrT7J 3828
~IXVELOV vocunx6v 3860
~LOC~L~eX~e:LV TOV 7t0"t'oc !J-6v 3549
~LOCXWOWVC~e:LV 3912
~LOC; YIXAOC 3653
~oxoe; 0' E7t~ 7tiim T€"t'UX"t'OCL 3632
~uO"!J-e:v~e; yocp Xrlt ~IXcrltOCVOC; 0 "t'wv yELT6vwv
Orp6OCAfJ.6e; 3720
~WPLeX~EL\I 4147
"EyvWlte: o~ 6~p 6iiP<X 3657
"E6oc; OCAA't) rpUCl'Le; 3825
Ele; OCt>PLO\l "t'oc Cl'1tOUOrl'i:<x 3660
Ele; TOCUTO\l ;UflrpUCl'<XL 3546
Ele; T~V rl\JTOU X€CPOCA~V 3588
'Ex ~LOe; e:pvoc; 3986
'Ex 1toMe; 3522
'Ex "t'wv OVUXWV ocPXe:Cl'6rlL 3642
'Ex qie:AA€WC; EA6dv 3923
"EXrlCl'TOC; ~!J-wv OUX OCUT<f> !J-6vov yEyOVe:V 3581
'ExrpuAAoqiopijCl'rlL 3927
'Ev tiyop~ &:~e:uoe:'i:v 3924
'Ev E7tLTOflii 3891
'Ev ArlY4JOLC; 3741
'Ev v't)ucrlv "t'e:6prl!J-!J-€vOe; 3692
'Ev OA~Ccp OA~Lrl 7tIXVTrl 3983
'Ev 1tAeXTEL 3675
'Ev XELp&V v6fJ.cp 3650
"E\lOOL 7tiiCl'rlL 3952
'Evoo!J-eXXrle; &1."" &:Mx1."'wp 3775
'E;opxe:'i:cr6<XL 3917
'E1t' e:crXrl1."'<X y.;re; 3967
'E7t' OVOU 7tov't)piie; OXOU!J-EVOL 3608
"E1te:Cl'6e: fl't)TP~, XO~POL 3742
'Ent TOC~e; XZepOCAOC~e; 1tZPLep~PZLV 3598
'Ent ~uXpov lnvov TOUe; &pTOUe; em~<iAAzLv 3601
"Epyov E1t' €pycp 3954
'EpfLOC~OV 3604
'Ee; T~V yiXcrTEpOC EVeX.AAzcrElOCL 3664
'EcrElAwv fL€V y~p &n' EcrElAeX. 3737
"EcrnzTz vuv fLOL 4033
Euvoue; crep<ixTYle; 4029
"EXZLV A~xuElov 1tpOe; TOCi'C; yveX.Elo~c; 3762
Zij'v OCLcrXPov octcrxPWC; TO~C; XiXAWC; 1tzepuxom
4134
"H &mEvocL ~ &1toMvzcrEloc~ 3686
'H fLOUVOL epLAEOUcr' &Abxouc; fLzpomuv &vElPW1tWV
1\TPEtOOC~; 3534
"Hv OUO€V Te}> 'EpfLii' mcrnucriXL TLC; MYOVT~
3603
'Hp<ixAELOL crTpwfLvocL 3621
S,xcrcrov 0 xcXvElocpoc; &',1 [J.ETOC1tZLcrEld'Y) 3794
S,xTTOV 1tOL~crE~ fLEA~ XeX.vEliXPOC; ~ yCt.AOC xwvw~
3717
SEOt O~ TE n&.\lToc MVOCVTOCL 35II
0EOUC; [J.LiX(VZLV OUTLC; &vElPW1tWV crElEVE~ 4095
00UpLOV A1)fLiX 3561
opeX."nE LV 3752






'I1t1twcruv"l)v OEOOCWe; fL~ ~071 3834
"lcrov rcrcp 3567
"luYYL ~AXO[J.OCL ~TOP 3510
'IXEluc; OELTiXL O:AOC; 3763
"Iw[J.e:v de; 1\El~vocc; 3527
Koct Z"l)VWVELOV yE epOCxij'v ~~E~V 3627
Koct OU 1tOTE neX.yxiXxoV ~(J-ocp 3988
KiX~ TiXUT' €XOVTEC; XU[J.&.TC.UV EV &YXCt.AOCLe; 3539
Koc~ TOV TOXOV xoct TO XEepeX.AiXWV eXTLvE~V 3666
KiXA~ o~ n<ivToc MYELC; 3797
KOCAALOCC; 1tTEpOPPUEL 3674
KiXAA(1tUYOL 3615






Ke:ve)> EYXiXTO~XEr:V 06(J-cp 3595
KEPOC[J.e:LX~ fL<icrTL~ 3586
K"l)nocL<;X 3552














Kuwv E1tl crLTov 3592
KWElWVL~ELV 3569








Mocxpov TO npOOL[.LLOV Te}> EmElU[J.ouvn &:XOUcrOCL
3796
M,xAAOV 't'ou <HPOCXAe:~Tdou ~ALOU 3694
MzElucrox6TTOC~OL 3566
Me:AAOV~XLOCV 3782
M~XPL T1)C; xopwv(ooC; 3520
M~ ~~TEL Ele:OC; yzvEcrEliXL 3767
M~ [J.OL ~OCLWV' xocxoc; LXElUC; 3644
M~n Oe:OPOC[.LEViX [J.~Te: dP1)[.LEVOC 3753
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4037
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3756
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OL 'TE-r'TLye:~ €iXU'TOL~ XiXf.l.68ev ¥crOV'TiXL 4075









"Ovoe, ovcp X&AA~cr'TOV 3964
"07tOU cru K&'~oe" EYW KiX'tiX 3733
'OpLyiXVOV ~M7tE;~v 3560
"OPVLC, EX 'Tiiw OpVEWV 3765
'Opqnxov ~LOV 3699
"Ocrne, €pyov ouoev dXEV Apf.l.~v'tJv E'TdX~crEv
3544
Ou YO:P E7tl 7tUpoe, ~~~'tJXiXC, 3532
Ou Oe:L 'TOV ;EVOV ;EVOV &d e:IviX~ 3810
Ou 7tiXyLWe, 3685
Ouo' &',1 eA€c.piXe, EX7tLO~ 3562
OMev yAuXU'Te:pov ~ 7t~V dO~ViXL 4°42
OM~v Ecr'TLV &7te:piXV'TOAoy6nEpov &v8p6mou
3613
Oux tX;LiX ()V'TiX y;oc.pou OiXX'TOAWV 3617
Oux &cpe:Ae:LV e.crnv o{.he: 7tPOcr8e:'l:viXL 3704
Oux Ex opuoc, ~ ex 7t~'TPiXe, 3696
IIiXV'TOL'tJe, &pe'T~e, f.l.LfJ.v~crxeo 4028
II&v'TWV 'TNV 'Te: EfJ.Y;UXWV xiXl 'T&v &~uXwv 3545
IIiXpo: fJ.iX'TpL (.L~veLv 3777
IIiXpe:mo'tJf.l.LiX 'TLe, Ecr'TLV (; ~LOe, 3974
ITiXP' r7t7tOV XiXL xop'tJv 3869
II~criXv cpwv~v re:crEla~ 3557
IIe:LV&VTL ye: f.I.'tJo~7tO'T' €v8f']e, 3953
ITe:V'TiX7tAOiX 3576
IIe:7tiXLnpoe, (.Lopou 36n
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EVOXOC, XiXXt;) 3821
IILov~ (.LE'TPCP 3961
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4087
IIOAU xe:L'pov ecrnv Epe:'TLaiXL ypiXUV ~ XUViX 3728
II0fJ.7te: ue:LV 3866
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ITpoc, Xe:cp<xAiJ XiXL 7tiXp 7tocrL 3505
'p,xf.l.f.I.<X E7tEXAwcriXC,· 7tPOcrOE'I: XiXL PiXcpL30C, 3605
'P~f.l.iX'TiX f.l.iXye:LpLX& 3790
~iXfJ.~<XXOC, 'TP07toc, 3515
~iXfJ.LWV 0 o~fJ.oe, e:crnv we, 7tOAuyp&f.l.f.l.iX'Toe, 3514
LX~iXf.l.iXXE'l:v 3548
LXOPOOOV EV OLX'TUOLC, 3609
LXU'TLV'tJ EmxoupLiX 3618
~XWf.l.fJ.<X'TtX (.LtXLcrwvLX,x 3654
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3693
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Accius (T. Accius Pisaurensis) 324
Acheron 272










Aemilius Probus (Cornelius Nepos) 24
Aeneas 220
Aeolus poeta 219
Aeschines 69, 96, 99, 212, 216, 218, 219, 224,
240, 302, 305, 306
Aeschylus 50, 80
Aesopus 79n, Ill, 196


















Aldus Manutius I, 37n
Alexander Aphrodiseus 94
Alexander Severus 180
Alexander Magnus 92, IIO, 120, 274



























Antipho Teremianus 66, 256
Antonius eremita 86
Antonius quidam (Antoninus) 62




























Aristophanes 5, ll, 12, 24, 26, 30, 31, 44, 46,
56, 58, 59, 68, 84, 98, ll2, 120, 136, 143, 151,
152, 154, 156, 160, 162, 164, 166-168, 170-172,
174, 175, 190, 228, 230, 237, 304
Aristophanes (Aristophon) 59
Aristoteles Il, 26, 33, 60, 66, 94, 95, 99, ll6,
ll8, 130, 131, 132, 134, 148- 15°, 154, 156, 158,
159, 161, 182, 183, 190-192, 224, 228, 302, 306,
333
Aristyllus 152
Asconius Pedianus 1l0, Il5, 200, 252, 263
Asia 182
Asinius Pollio 257
Asulanus, Andreas (Andrea Torresani) 6m
Athenae 24, 33, 54, 64, 71, 72, 176, 212, 229,
295,296
Arhenaeus I, 26, 32, 50, 52, 55-60, 64, 70, 72,
78, 80-82, 84-87, 91-93, 96, 97, 142
Athenienses 25, 26, 33, 44, 72, 88, 154, 170,
172, 175, 190, 228, 238
Atlantes 158
Attica 24, 66, 262
Attici 48, 78, 92, 136, 262
Atticus, T. Pomponius 281, 282, 288





Badius Ascensius (Josse Bade) 2
Ballio 202, 222, 223, 227, 230
Barbarus, Hermolaus 5, 27
Barlandus, Hadrianus 3, 39n , 42n, 43n
Basilea 143
Basilius 92, 120, 208











Bonifarius, dux Romanus 181
Bottiaei 33




Brutus, M. Iunius 289
Budaeus, Guilhelmus (Guillaume Bude) 323
Bulbus 264
Busken Huet, Conrad 42n
Buzes 182
Caecilius 286
Caelius Rufus, M. 68, 276
Caepio 129
















Campania 135, 136, 236
Canistius (Anystis) cursor 120
Cannius, Nicolaus (Nicolaas Kan) 6, 7






Cassius Longinus, C. 289
Cathi (Chatti) 36
Caro Censorius 34, lp, 220
Cato Censorius I Cato Uticensis 40
Cato Uricensis 228













Christlis 32, 82, 102, 142, 313n, 324
Chrysippus 86, 94
Chrysostomus, Ioannes 120, 176, 208, 213
Chrysothemis 329
Cibyrata 204
Cicero 10, 19, 22, 34, 39n, 45n, 52, 63, 65, 66,
68, 72, 94, 96, 106, 109, HO, II4, H9, 124,
130, 132-136, 138, 140, 141, 144, 146, 156, 172,
182-184, 186, 188, 189, 192, 193, 198, 200-204,
206, 208, 210-212, 216, 220, 222, 224, 225,
232, 234, 236, 238-241, 243, 246- 248, 250,
252, 255-257, 259-262, 264, 265, 267, 268,










Cleon 152, 174, 190
Clinia 300
Clinias 50
Clytemnestra 328, 330, 332
CoaIemus 172
Codrus 304
Cognatus, Gilberms (Gilbert Cousin) 8-10












Crassus, 1. Licinius 320, 325, 326
































Demosthenes orator H, 44, 60, 68, 69, 129,
130, 164, 172, 208, 21I, 224, 232, 238, 3°2, 305
Diana 70, 258
Dido 256
Didymus 59, 69, 171, 210
Dinolochus comicus 65
Dio Chrysostomus 107
Diogenes Cynicus 1I8, 134, 138, 293








Dionysius II, Dionysii tyranni filius . 160
Dionysius tyrannus 28




































Euripides 94, 97, 302
Euripus 34
Eustathius I, 5, 28, 62
Eustochius 78
Fabius Maxirnus Cunctator 168
Fabius Maxirnus Rullianus, Q. 90
Fannius Chaerea, C. 202
Festus Pompeius 5, II4, II9, 129, 130, 144-146,
152, 194, 200, 214, 221, 231, 236, 242, 243,
292, 294, 304
Ficinus, Marsilius 23n, 49n, 122, 139n, 176,
242,259n,
Fischerus, Cristophorus (Fischer) 130
Flandria 274




Gaia Caecilia 146, 147
Gaius 146
Gaius iurisconsultus 180, 205
Galba 132
Galba, C. Sulpicius 334






Gellius, Aulus 5, 62, 136, 240, 296, 322
Genevieve, Ste. (Genouefa) 206
Genovefa v. Genevieve, Ste.




Geta Terentianus 188, 196, 256, 327
Gilirneres 181
Gizericus 181






Gregorius Nazianzenus 78,194, 208, 302, 306
Grippus Plautinus 246, 277, 278
Gryphius, Sebastianus 2, 247n
Guarinus Veronensis (Guarino da Verona)
49n
Haemon 308, 310, 312, 314, 316, 317
Harmene (Armene) 47,48
Harpax Plautinus 224, 225
Harpocration 5, 45n
Hebraei 32, 76, 144, 154, 212, 244, 314
Hecate 70




Hercules 34, 56, 84, IIO, 263, 266, 294, 304,
330
Hermanus a Nova Aquila (Hermann von
Neuenahr) 105
Hermias 138




Herodotus 46, 75, 235
Hesiodus 139, 148, 163, 168, 264, 269, 302, 312
Hesychius 5, 22, 25, 26, 44, 46-48, 60, 63-65,













Hollandi 37n, 38n, 41n, 43n, 103
Hollandia 37n, 38, 40, 42
Homerus 24, 28, 31, 36, 44, 56, 58, 66, 82, 83,
85, 94-96, II6, 117, 131, lp, 154, 164, 190, 198,
252, 253, 254, 258, 264, 266, 282, 284, 286,
290, 296, 306, 330
Hoogstraten, Jacob van 105n, 107n
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Horatius 51, 52, 68, 76, 72, 78, 100, 102, 115,
123, 124, 130, 132, 166, 168, 184, 208, 210, 212,
217, 220, 230, 242, 244, 251, 257, 278, 283,
291, 292, 298, 302, 304, 310, 322, 334
Huizinga, J. 43n
Hutten, Ulrich von 2In
















Itali 37n, 40n, 43n, 63, 69, 73, 85, 230, 268,
277
Italia 33, 135, 322, 326
Iudaei 324
Iugurtha 114




Iuppiter 23, 98, 198, 260, 263, 264, 288, 312,
330, 335, 338
Iustinianus 114, 181, 321, 322
Iustinianus, Leonardus (Leonardo Giustinian)
105








Lacedaemonii 40, 110, 120, 126, 195, 336
Laches Terentianus 66
Lacon Theocritanus 29, 253
Laconica 195
Lactantius Plaeidus 268












Livius 90, 95, 136, 263
Locrenses 302
Lucanus 38, 40
Lucianus 50, 174, 210, 298, 338














Lysias 146, 228, 324
Lysiteles Plautinus 180
Macedones 300










Marlianus, Aloysius (Luigi Marliano) 43n
Marlianus, Raimundus 37n, 38n
Mars 56, 95, 96, 166, 240, 271
Marsyas 172, 230

























Mons Acutus (Montaigu) 206
Montaigu (Mons Acutus) 206
Montanus, Petrus 43n,45n
Montioius, Carolus (Charles Blount) 100,
101
Montioius, Guilelmus (William Blount, Lord
Mounqoy) I, lOIn, 142



















Neuenahr, Hermann von 105,107n
Nicander 80




Nonius Marcellus 5, 28, 108, 130, 196, 236,






Olympus, Marsyae discipulus 172, 230







Ovidius 139, 192, 206, 238, 244, 256, 268, 288
Pacidianus 291
Palladas 138





Paulus apostolus 54, 140, 155
Paulus eremita 86







Pericles 12, 88, 104, 142
Persae 62, 85, 97, 98, 156
Persius 52, 98, 277
Persona, Cristoforo I81n, I83n, 2I5n, 327n





















Phrygius 215, 257, 258
Phryne 160
Phyllidas 103
Piccolomini, Aeneas Sylvius 39n, 23In
Pieria 13, 257, 258
Pindarus I, 4, 5, 23, 24, 55, 162-164, 166, 182,
30 4, 306
Piraeus 66
Piso, 1. Calpurnius 232
Pittheus 148, 149
Pius, Ioannes Baptista (Giambattista Pio)
23n, I89n, 2250, 245n, 2670, 2710, 279n
Plancus (Cn. Plancius) 194
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Plato I, 12, 39n, 48-50, 54, 58, 60, 65, 71, 72,
88, 97, 100, 102, 1I6, 117, 120, 122, 124-126,
138, 172, 175, 176, 208, 215, 242, 253, 254, 258,
261, 275, 293, 302, 317, 337
Plautus n, 12, 26, 34, 73, 91, 92, 96, 98, 108,
1I0, 124, 130, 138, 140, 144, 146, 153, 155, 164,
179, 180, 188, 192, 194, 196, 202, 203, 206,
208, 21I, 213, 214, 218, 220, 222-225, 230-233,
236, 238, 240, 241, 243-246, 249, 255, 257,
265-269, 271-274, 276- 280, 292, 294-296,
299-301, 319, 327
Plinius maior 26, 34, 56, 62, 72, 94, 120, 132,
135, 200, 220, 224, 242, 245, 247, 250, 262,
277, 280, 326, 332, 335
Plinius minor 198
Plutarchus I, 1I-13, 24, 26, 32, 33, 36, 60, 94,
103, 104, 108, 1ID-112, 129, 146, 148, 182, 188,




Politianus, Angelus 5, 83n





Polynices 31I, 312, 316
Pomponius Mela 34




Praxinoa (Praxinoe) 176, 250, 262





Puteolanus, Franciscus (Francesco Dal Pozzo)
38n
Pythagoras 126, 131, 284
Pythes quidam 258
Quintilianus 66, 104, 262, 320, 322, 324, 334
Quintus Tullius Cicero 289
Reuchlin, ]ohann 106, 107n
Rhenus 38, 42
Rhinton 285
Roma 130, 132, 136, 144, 221, 321
Romani 38,40, 86, 104, 126, 132, 133, 144,146,
147, 168, 184, 217, 224, 247, 337
Roper, Margaret 147n















Scaevola, Q. Mucius 320, 326
Scellias 167






















Sletstadium (Schlettstadt, Selestat) 143
Snoius, Renerus (Reinier Snoy) 42n
Socrates 54, 73, 88, 100, 1I8, 120, 122-124, 146,
150, 172, 176, 222, 258, 292, 293, 317, 324,
330, 332


















Stoici 36, 86, 184, 296
Straho 47, 76, 207




Stunica (Zufiiga) 4m, 42n
Suetonius 179, 187, 228
Suidas 5, Il, 25, 26, 30, 44, 46, 48, 56, 58, 63,
67, 69, 70, 76, 98, 102, 120, 122, 136, 143




Tacitus 38, 39n, 4m, Il6, 132
Talus 56
Tanagra 82





Terentius 52, 106, 158, 159, 176, 188, 196, 206,




Thebani 50, 194, 195
Themistocles 24, 164
Theocritus 5, 20, 21, 23, 29, 30, 35, 176, 208,
252, 254, 256, 259-262, 264, 276, 290, 291
Theodorus Byzantinus, rhetor 156
Theognis 150
Theon 146







Thraces 78, 126, 156, 207


















Troianus 32, 223, 256
Turca 219
Turpilius comicus 300
Ulpianus iurisconsultus 36, Il2, Il4, 179, 180,
182, 196
Ulpianus, Demosthenis enarrator 44
Ulysses 132, 254, 306
Valerius Maximus 179, 326
Valla, Laurentius 320
Varamus, Guilhelmus (William Warham) 101






Vergilius 36, 40, 48, 68, 76, 123, 132, 220, 240,
244, 249-251, 254, 256, 257, 264, 276, 291,
302, 326




Victorius, Petrus (Pier Vettori) 303n







Zeno 53, 86, 261, 296
Zenobius 5
Zenodotus 26, 67
